**BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của**

**HĐND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kết quả lấy**

**ý kiến Thành viên Chính phủ về sắp xếp ĐVHC cấp xã**

**của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025**

––––

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2025, Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, Nghị quyết số 74/NQ-CP ngày 07/4/2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, Chính phủ báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp và cơ quan, tổ chức có liên quan; kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025, cụ thể như sau:

**1. Kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia đình**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **ĐVHC** | **Tổng số cử tri** | **Cử tri lấy ý kiến** | | **Đồng ý** | | **Không đồng ý** | |
| **Số lượng** | **Tỷ lệ (%)** | **Số lượng** | **Tỷ lệ (%)** | **Số lượng** | **Tỷ lệ (%)** |
| **I. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu** | | **265.489** | **264.111** | **99,48** | **262.794** | **98,98** | **1.108** | **0,42** |
| 1 | TP. Vũng Tàu | 83.867 | 82.605 | 98,50 | 81.764 | 97,49 | 634 | 0,76 |
| 2 | TP. Bà Rịa | 25.790 | 25.790 | 100 | 25.679 | 99,57 | 111 | 0,43 |
| 3 | TP. Phú Mỹ | 45.363 | 45.363 | 100 | 45.325 | 99,92 | 38 | 0,08 |
| 4 | H. Châu Đức | 41.758 | 41.758 | 100 | 41.585 | 99,59 | 173 | 0,41 |
| 5 | H. Xuyên Mộc | 29.303 | 29.188 | 99,61 | 29.078 | 99,23 | 108 | 0,37 |
| 6 | H. Long Đất | 52.751 | 52.750 | 100 | 52.606 | 99,73 | 144 | 0,27 |
| 7 | H. Côn Đảo | 2581 | 2581 | 100 | 2578 | 99,88 | 3 | 0,12 |
| **II. Tỉnh Bình Dương** | | **352.072** | **326.897** | **92,85** | **318.822** | **90,56** | **97,53** | **7.920** |
| 1 | TP. Thủ Dầu Một | 58.768 | 57.115 | 97,19 | 55.984 | 95,26 | 98,02 | 1.049 |
| 2 | TP. Dĩ An | 94.140 | 74.907 | 79,57 | 73.738 | 78,33 | 98,44 | 1.104 |
| 3 | TP. Thuận An | 46.120 | 44.808 | 97,16 | 44.201 | 95,84 | 98,65 | 603 |
| 4 | TP. Tân Uyên | 31.120 | 30.004 | 96,41 | 29.446 | 94,62 | 98,14 | 558 |
| 5 | TP. Bến Cát | 34.494 | 33.988 | 98,53 | 32.646 | 94,64 | 96,05 | 1.336 |
| 6 | H. Bàu Bàng | 18.358 | 18.010 | 98,10 | 17.742 | 96,64 | 98,51 | 274 |
| 7 | H. Bắc Tân Uyên | 13.792 | 13.447 | 97,50 | 13.090 | 94,91 | 97,35 | 357 |
| 8 | H. Phú Giáo | 23.546 | 23.334 | 99,10 | 23.198 | 98,52 | 99,42 | 132 |
| 9 | H. Dầu Tiếng | 31.734 | 31.284 | 98,58 | 28.777 | 90,68 | 91,99 | 2.507 |
| **III. Thành phố Hồ Chí Minh** | | **1,726,823** | **1,572,518** | **91,06** | **1,532,891** | **88.77** | **31,928** | **1.85** |
| 1 | TP. Thủ Đức | 205,913 | 189,217 | 91,89 | 183,646 | 89.19 | 4,722 | 2.29 |
| 2 | Quận 1 | 62,146 | 47,750 | 76,84 | 45.348 | 72.97 | 1,297 | 2.09 |
| 3 | Quận 3 | 61,099 | 57,104 | 93,46 | 54,044 | 88.45 | 1,514 | 2.48 |
| 4 | Quận 4 | 48,862 | 44,057 | 91,17 | 43,364 | 88.75 | 332 | 0.68 |
| 5 | Quận 5 | 50,523 | 43,738 | 86,57 | 43,269 | 85.64 | 373 | 0.74 |
| 6 | Quận 6 | 59,985 | 54,691 | 91,17 | 54,190 | 90.34 | 457 | 0.76 |
| 7 | Quận 7 | 65,540 | 61,111 | 93,24 | 58,832 | 89.77 | 1,771 | 2.70 |
| 8 | Quận 8 | 103,265 | 93,799 | 90,83 | 87,736 | 84.96 | 6,056 | 5.86 |
| 9 | Quận 10 | 55,626 | 48,015 | 86,32 | 47,305 | 85.04 | 521 | 0.94 |
| 10 | Quận 11 | 63,621 | 56,856 | 89,37 | 54,058 | 84.97 | 2,636 | 4.14 |
| 11 | Quận 12 | 81,175 | 75,298 | 92,76 | 74,347 | 91.59 | 863 | 1.06 |
| 12 | Q. Bình Tân | 104,304 | 92,075 | 88,28 | 91,169 | 87.41 | 658 | 0.63 |
| 13 | Q. Bình Thạnh | 164,719 | 150,195 | 91,18 | 146,425 | 88.89 | 3,385 | 2.06 |
| 14 | Q. Gò Vấp | 99,013 | 89,479 | 90,37 | 88,245 | 89.12 | 992 | 1.00 |
| 15 | Q. Phú Nhuận | 51,546 | 48,272 | 93,65 | 47,093 | 91.36 | 676 | 1.31 |
| 16 | Q. Tân Bình | 74,114 | 68,148 | 91,95 | 66,666 | 89.95 | 1,396 | 1.88 |
| 17 | Q. Tân Phú | 76,166 | 63,373 | 83,20 | 62,482 | 82.04 | 658 | 0.86 |
| 18 | H. Bình Chánh | 68,378 | 66,280 | 96,93 | 65,109 | 95.22 | 1,023 | 1.50 |
| 19 | H. Cần Giờ | 21,575 | 20,606 | 95,51 | 20,233 | 93.78 | 290 | 1.34 |
| 20 | H. Củ Chi | 96,744 | 93,473 | 96,62 | 92,923 | 96.05 | 503 | 0.52 |
| 21 | H. Hóc Môn | 77,319 | 76,010 | 98,31 | 75,632 | 97.82 | 337 | 0.44 |
| 22 | H. Nhà Bè | 35,190 | 32,970 | 93,69 | 30,775 | 87.45 | 1,468 | 4.17 |

**2. Kết quả lấy ý kiến của HĐND các cấp**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng ĐB HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| **Tổng số** | **ĐB tham dự** | **Tỷ lệ (%)** | **Đồng ý** | **Tỷ lệ (%)** | **Không đồng ý** | **Tỷ lệ (%)** |
| **I** | **TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU** | | | | | | | |
| **1** | **HĐND tỉnh** | 51 | 48 | 94,12 | 48 | 94,12 | 0 | 0 |
| **2** | **HĐND cấp huyện** | 216 | 198 | 91,67 | 198 | 91,67 | 0 | 0 |
| **3** | **HĐND cấp xã** | 1.766 | 1.673 | 94,73 | 1.673 | 94,73 | 0 | 0 |
| **II** | **TỈNH BÌNH DƯƠNG** | | | | | | | |
| **1** | **HĐND tỉnh** | 67 | 58 | 86,57 | 58 | 86,57 | 0 | 0 |
| **2** | **HĐND cấp huyện** | 275 | 249 | 90,55 | 249 | 90,55 | 0 | 0 |
| **3** | **HĐND cấp xã** | 2.166 | 2.059 | 95,06 | 2.058 | 95,01 | 1 | 0,05 |
| **III** | **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | | | | | | | |
| **1** | **HĐND Thành phố** | 94 | 87 | 92,55 | 87 | 92,55 | 0 | 0 |
| **2** | **HĐND cấp huyện** | 195 | 186 | 95,38 | 186 | 95,38 | 0 | 0 |
| **3** | **HĐND cấp xã** | 1.576 | 1.455 | 92,32 | 1.455 | 92,32 | 0 | 0 |

**3. Kết quả biểu quyết của Chính phủ**

a)Sau khi xem xét đề nghị của UBND các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh và của Bộ Nội vụ, Chính phủ đã biểu quyết (bằng phiếu lấy ý kiến Thành viên Chính phủ) về hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025. Kết quả thành viên Chính phủ đồng ý thông qua và trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đối với hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025.

b) Căn cứ kết quả biểu quyết của Thành viên Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 09/5/2025 giao Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình, Đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan; kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của Thành phố Hồ Chí Minh (mới) năm 2025./.