**Phụ lục**

**PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP CỦA TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, TỈNH BÌNH DƯƠNG VÀ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

*(Kèm theo Tờ trình số 355/TTr-CP ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ)*

*–––*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên ĐVHC cấp xã mới** | **Phương án sắp xếp** | **ĐVHC giảm** | **Diện tích tự nhiên** | | **Quy mô dân số** | |
| **Diện tích km2** | **Tỷ lệ (%)** | **Dân số (người)** | **Tỷ lệ (%)** |
| **I** | **TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU** | | | | | | |
| 1 | Phường Vũng Tàu | Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 4, Phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu | 6 | 16,86 | 306,55 | 117.413 | 559,11 |
| 2 | Phường Tam Thắng | Nhập Phường 7, Phường 8, Phường 9, phường Nguyễn An Ninh thuộc thành phố Vũng Tàu | 3 | 11,76 | 213,82 | 86.420 | 411,52 |
| 3 | Phường Rạch Dừa | Nhập Phường 10, phường Thắng Nhất, phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu | 2 | 19,70 | 358,18 | 76.281 | 363,24 |
| 4 | Phường Phước Thắng | Nhập Phường 11, Phường 12, thành phố Vũng Tàu | 1 | 47,35 | 860,91 | 52.589 | 250,42 |
| 5 | Phường Bà Rịa | Nhập phường Phước Trung, phường Phước Nguyên, phường Phước Hưng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa | 3 | 15,55 | 282,73 | 52.265 | 248,88 |
| 6 | Phường Long Hương | Nhập phường Kim Dinh, phường Long Hương, xã Tân Hưng, thành phố Bà Rịa | 2 | 41,22 | 749,45 | 31.457 | 149,80 |
| 7 | Phường Phú Mỹ | Nhập phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ, thành phố Phú Mỹ | 1 | 70,92 | 1.289,45 | 78.641 | 374,48 |
| 8 | Phường Tam Long | Nhập phường Long Tâm, xã Hòa Long, xã Long Phước, thành phố Bà Rịa | 2 | 34,70 | 630,91 | 41.130 | 195,86 |
| 9 | Phường Tân Thành | Nhập phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài, thành phố Phú Mỹ. | 1 | 61,63 | 1.120,55 | 33.943 | 161,63 |
| 10 | Phường Tân Phước | Nhập phường Phước Hòa, phường Tân Phước, thành phố Phú Mỹ. | 1 | 83,62 | 1.520,36 | 29.363 | 139,82 |
| 11 | Phường Tân Hải | Nhập phường Tân Hòa, phường Tân Hải, thành phố Phú Mỹ | 1 | 51,86 | 942,91 | 30.297 | 144,27 |
| 12 | Xã Châu Pha | Nhập xã Tóc Tiên, xã Châu Pha, thành phố Phú Mỹ | 1 | 65,64 | 218,80 | 25.438 | 158,99 |
| 13 | Xã Ngãi Giao | Nhập thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Ba, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức | 2 | 69,30 | 231,00 | 49.065 | 306,66 |
| 14 | Xã Bình Giã | Nhập xã Bình Trung, xã Bình Giã, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức | 2 | 66,96 | 223,20 | 34.262 | 214,14 |
| 15 | Xã Kim Long | Nhập thị trấn Kim Long, xã Bàu Chinh, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức | 2 | 63,92 | 213,07 | 33.369 | 208,56 |
| 16 | Xã Châu Đức | Nhập xã Cù Bị, xã Xà Bang, huyện Châu Đức | 1 | 84,66 | 282,20 | 28.240 | 176,50 |
| 17 | Xã Xuân Sơn | Nhập xã Suối Rao, xã Xuân Sơn, xã Sơn Bình, huyện Châu Đức | 2 | 73,81 | 246,03 | 27.368 | 171,05 |
| 18 | Xã Nghĩa Thành | Nhập xã Đá Bạc, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức | 1 | 65,67 | 218,90 | 27.819 | 173,87 |
| 19 | Xã Hồ Tràm | Nhập thị trấn Phước Bửu, xã Phước Thuận, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc | 2 | 94,51 | 315,03 | 51.895 | 324,34 |
| 20 | Xã Xuyên Mộc | Nhập xã Bông Trang, xã Xuyên Mộc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc | 2 | 102,96 | 343,20 | 26.917 | 168,23 |
| 21 | Xã Hòa Hội | Nhập xã Hòa Hội, xã Hòa Bình, xã Hòa Hưng, huyện Xuyên Mộc | 2 | 136,27 | 454,23 | 36.174 | 226,09 |
| 22 | Xã Bàu Lâm | Nhập xã Tân Lâm, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc | 1 | 123,83 | 412,77 | 22.567 | 141,04 |
| 23 | Xã Phước Hải | Nhập thị trấn Phước Hải, xã Phước Hội, huyện Long Đất | 1 | 70,04 | 233,47 | 43.615 | 272,59 |
| 24 | Xã Long Hải | Nhập thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, xã Phước Hưng, huyện Long Đất | 2 | 27,93 | 93,10 | 109.149 | 682,18 |
| 25 | Xã Đất Đỏ | Nhập thị trấn Đất Đỏ, xã Long Tân, xã Phước Long Thọ, xã Láng Dài huyện Long Đất. | 3 | 119,77 | 399,23 | 43.862 | 274,14 |
| 26 | Xã Long Điền | Nhập thị trấn Long Điền, xã Tam An, huyện Long Đất | 1 | 51,44 | 171,47 | 48.048 | 300,30 |
| 27 | Đặc khu Côn Đảo | Thành lập đặc khu Côn Đảo trên cơ sở trên cơ sở toàn bộ huyện đảo Côn Đảo | 0 | 75,79 |  | 6.502 |  |
| **II** | **TỈNH BÌNH DƯƠNG** | | | | | | |
| 1 | Phường Đông Hòa | Nhập các phường: Bình An, Bình Thắng, Đông Hòa | 2 | 21,893 | 398,06% | 132.056 | 293,46% |
| 2 | Phường Dĩ An | Nhập các phường: Dĩ An, An Bình và các khu phố Chiêu Liêu, Chiêu Liêu A, Đông Chiêu, Đông Chiêu A, Tân Long, Đông Tác thuộc phường Tân Đông Hiệp | 1 | 21,375 | 388,64% | 227.817 | 506,26% |
| 3 | Phường Tân Đông Hiệp | Nhập phường Tân Bình và các khu phố: Đông Thành, Đông An, Tân An thuộc phường Tân Đông Hiệp; Ba Đình, Tân Ba, Mỹ Hiệp, Tân Mỹ thuộc phường Thái Hòa | 1 | 21,468 | 390,33% | 100.243 | 222,76% |
| 4 | Phường Thuận An | Nhập xã An Sơn và các phường: Hưng Định, An Thạnh | 2 | 16,108 | 292,87% | 64.689 | 143,75% |
| 5 | Phường Thuận Giao | Nhập phường Thuận Giao và các khu phố: Bình Quới A, Bình Quới B, Bình Phú thuộc phường Bình Chuẩn | 1 | 16,805 | 305,55% | 150.781 | 335,07% |
| 6 | Phường Bình Hòa | Nhập phường Bình Hòa và các khu phố: Trung, Đông, Phú Hội thuộc phường Vĩnh Phú | 1 | 18,493 | 336,24% | 120.035 | 266,74% |
| 7 | Phường Lái Thiêu | Nhập các phường: Lái Thiêu, Bình Nhâm và các khu phố: Hòa Long, Tây thuộc phường Vĩnh Phú | 1 | 15,461 | 281,11% | 118.852 | 264,12% |
| 8 | Phường An Phú | Nhập phường An Phú và các khu phố: Bình Phước A, Bình Phước B thuộc phường Bình Chuẩn | 0 | 16,851 | 306,38% | 162.930 | 362,07% |
| 9 | Phường Bình Dương | Nhập các phường: Hòa Phú, Phú Mỹ, Phú Tân, Phú Chánh | 3 | 58,157 | 1.057,40% | 107.576 | 239,06% |
| 10 | Phường Chánh Hiệp | Nhập các phường: Định Hòa, Tương Bình Hiệp và các khu phố: 7, 8, 9 thuộc phường Hiệp An; Chánh Lộc 3, Chánh Lộc 4, Chánh Lộc 5, Chánh Lộc 6, Mỹ Hảo 1, Mỹ Hảo 2 thuộc phường Chánh Mỹ | 2 | 19,887 | 361,58% | 57.176 | 127,06% |
| 11 | Phường Thủ Dầu Một | Nhập các phường: Phú Cường, Phú Thọ, Chánh Nghĩa và các khu phố: 1, 2, 3, 4 thuộc phường Hiệp Thành; Chánh Lộc 1, Chánh Lộc 2, Chánh Lộc 7 thuộc phường Chánh Mỹ. | 3 | 15,682 | 285,13% | 88.132 | 195,85% |
| 12 | Phường Phú Lợi | Nhập các phường: Phú Lợi, Phú Hòa và các khu phố: 5, 6, 7, 8 thuộc phường Hiệp Thành | 1 | 17.956 | 326.48% | 107.721 | 239.38% |
| 13 | Phường Vĩnh Tân | Nhập thị trấn Tân Bình và phường Vĩnh Tân | 1 | 61,346 | 1.115,37% | 61.865 | 137,48% |
| 14 | Phường Bình Cơ | Nhập xã Bình Mỹ và phường Hội Nghĩa | 1 | 73,694 | 1.339,89% | 64.601 | 143,56% |
| 15 | Phường Tân Uyên | Nhập các xã: Bạch Đằng, Tân Lập; phường Uyên Hưng và các ấp: 2, 3, Xóm Đèn, Vườn Vũ, Bưng Lương thuộc xã Tân Mỹ | 3 | 94,668 | 1.721,24% | 73.032 | 162,29% |
| 16 | Phường Tân Hiệp | Nhập các phường: Khánh Bình, Tân Hiệp | 1 | 47,059 | 855,63% | 142.494 | 316,65% |
| 17 | Phường Tân Khánh | Nhập xã Thạnh Hội và các phường: Thạnh Phước, Tân Phước Khánh, Tân Vĩnh Hiệp và các khu phố: Phước Thái, Phước Hải, An Thành, Vĩnh Phước thuộc phường Thái Hòa | 4 | 38,225 | 695,01% | 126.393 | 280,87% |
| 18 | Phường Hòa Lợi | Nhập các phường: Hòa Lợi, Tân Định | 1 | 33.589 | 610.70% | 79.694 | 177.10% |
| 19 | Phường Phú An | Nhập xã Phú An, phường Tân An và các khu phố: 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc phường Hiệp An | 2 | 34,969 | 635,80% | 46.142 | 102,54% |
| 20 | Phường Tây Nam | Nhập các ấp: Kiến An, Hố Cạn thuộc xã An Lập; Chợ, Lâm Vồ, Gò Mối, Xóm Lẫm, Xóm Bưng, Xóm Bến, Suối Cát, Lê Danh Cát, Bưng Còng, Rạch Kiến thuộc xã Thanh Tuyền và phường An Tây. | 1 | 119,796 | 2.178,11% | 56.784 | 126,19% |
| 21 | Phường Long Nguyên | Nhập xã Long Nguyên, phường An Điền và khu phố 1 phường Mỹ Phước | 1 | 108,003 | 1.963,69% | 53.387 | 118,64% |
| 22 | Phường Bến Cát | Nhập các xã: Tân Hưng, Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 thuộc phường Mỹ Phước | 2 | 100,893 | 1.834,42% | 97.928 | 217,62% |
| 23 | Phường Chánh Phú Hòa | Nhập xã Hưng Hòa và phường Chánh Phú Hòa | 1 | 69,543 | 1.264,42% | 53.916 | 119,81% |
| 24 | Xã Bắc Tân Uyên | Nhập các xã: Đất Cuốc, Tân Định và thị trấn Tân Thành | 2 | 143,694 | 478,98% | 27.964 | 174,78% |
| 25 | Xã Thường Tân | Nhập các xã: Thường Tân, Lạc An, Hiếu Liêm và các ấp: 1, Giáp Lạc thuộc xã Tân Mỹ | 2 | 120,697 | 402,32% | 21.238 | 132,74% |
| 26 | Xã An Long | Nhập các xã: An Linh, An Long, Tân Long | 2 | 100,045 | 333,48% | 17.906 | 111,91% |
| 27 | Xã Phước Thành | Nhập các xã: An Thái, Phước Sang, Tân Hiệp | 2 | 123,494 | 411,65% | 15.803 | 98,77% |
| 28 | Xã Phước Hòa | Nhập các xã: Vĩnh Hòa, Phước Hòa và các ấp: Cây Khô, Đuôi Chuột thuộc xã Tam Lập | 2 | 128,067 | 426,89% | 42.470 | 265,44% |
| 29 | Xã Phú Giáo | Nhập xã An Bình, thị trấn Phước Vĩnh và các ấp: Gia Biện, Đồng Tâm thuộc xã Tam Lập | 1 | 192,833 | 642,78% | 42.739 | 267,12% |
| 30 | Xã Trừ Văn Thố | Nhập các xã: Trừ Văn Thố, Cây Trường II và khu phố Bàu Lòng thuộc thị trấn Lai Uyên | 1 | 76,556 | 255,19% | 24.533 | 153,33% |
| 31 | Xã Bàu Bàng | Nhập các khu phố: Bàu Bàng, Bàu Hốt, Đồng Sổ, Đồng Chèo, Xà Mách, Bến Lớn, Cây Sắn thuộc thị trấn Lai Uyên | 0 | 84,089 | 280,30% | 42.219 | 263,87% |
| 32 | Xã Minh Thạnh | Nhập xã Minh Hòa và các ấp: Tân Bình, Tân Thanh, Tân Phú, Tân Đức, Tân Tiến thuộc xã Minh Tân; Cây Liễu, Đồng Sơn, Đồng Bé, Lò Gạch, Tân Minh thuộc xã Minh Thạnh. | 2 | 159,059 | 530,20% | 24.215 | 151,34% |
| 33 | Xã Long Hòa | Nhập các xã: Long Tân, Long Hòa và các ấp: Tân Định thuộc xã Minh Tân; Căm Xe, Cần Đôn thuộc xã Minh Thạnh. | 1 | 166,756 | 555,85% | 25.215 | 157,59% |
| 34 | Xã Dầu Tiếng | Nhập các xã: Định An, Định Thành, thị trấn Dầu Tiếng và các ấp: Định Lộc, Hiệp Thọ, Hiệp Lộc, Hiệp Phước thuộc xã Định Hiệp | 2 | 182,685 | 608,95% | 39.056 | 244,10% |
| 35 | Xã Thanh An | Nhập xã Thanh An và các ấp: Đường Long thuộc xã Thanh Tuyền; Định Phước, Đồng Trai, Định Thọ, Dáng Hương thuộc xã Định Hiệp; Bàu Khai, Chót Đồng, Phú Bình, Đất Đỏ, Hàng Nù thuộc xã An Lập. | 2 | 136,717 | 455,72% | 25.324 | 158,28% |
| **III** | **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | | | | | | |
| 1 | Phường Sài Gòn | Nhập phường Bến Nghé; một phần diện tích tự nhiên là 0,39 km2, quy mô dân số là 14.824 người của phường Đa Kao và một phần diện tích tự nhiên là 0,168 km2, quy mô dân số là 2.430 người của phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. | 1 | 3,04 | 55,24% | 47.022 | 104,49% |
| 2 | Phường Tân Định | Nhập phường Tân Định và một phần diện tích tự nhiên là 0,60 km2, quy mô dân số là 16.853 người của phường Đa Kao, Quận 1. | 1 | 1,23 | 22,36% | 48.524 | 107,83% |
| 3 | Phường Bến Thành | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Bến Thành, phường Phạm Ngũ Lão và một phần diện tích tự nhiên là 0,10 km2, quy mô dân số là 4.813 người của phường Cầu Ông Lãnh và một phần diện tích tự nhiên là 0,32 km2, quy mô dân số là 17.389 người của phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1. | 2 | 1,85 | 33,67% | 71.785 | 159,72% |
| 4 | Phường Cầu Ông Lãnh | Nhập phường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Kho, phường Cô Giang và một phần diện tích tự nhiên là 0,13 km2, quy mô dân số là 10.325 người của phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1. | 2 | 1,60 | 29,09% | 78.734 | 174,96% |
| 5 | Phường Bàn Cờ | Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 3, Phường 5 và một phần diện tích tự nhiên là 0,29 km2, quy mô dân số là 20.280 người của Phường 4, Quận 3. | 3 | 0,99 | 18,05% | 67.616 | 150,26% |
| 6 | Phường Xuân Hòa | Nhập Phường Võ Thị Sáu và một phần diện tích tự nhiên là 0,017 km2, quy mô dân số là 102 người của Phường 4, Quận 3. | 1 | 2,22 | 40,31% | 48.464 | 107,70% |
| 7 | Phường Nhiêu Lộc | Nhập Phường 9, Phường 11, Phường 12 và Phường 14, Quận 3. | 3 | 1,71 | 31,09% | 88.090 | 195,76% |
| 8 | Phường Xóm Chiếu | Nhập Phường 13, Phường 16, Phường 18 và một phần diện tích tự nhiên là 0,06 km2, quy mô dân số là 2.148 người của Phường 15, Quận 4. | 3 | 1,94 | 35,27% | 57.875 | 128,61% |
| 9 | Phường Khánh Hội | Nhập Phường 8, Phường 9 và một phần diện tích tự nhiên là 0,02 km2, quy mô dân số là 528 người của Phường 2; một phần diện tích tự nhiên là 0,13 km2, quy mô dân số là 7.672 người của Phường 4; một phần diện tích tự nhiên là 0,33 km2, quy mô dân số là 31.886 người của Phường 15, Quận 4. | 2 | 1,07 | 19,45% | 94.507 | 210,02% |
| 10 | Phường Vĩnh Hội | Nhập Phường 1, Phường 3 và một phần diện tích tự nhiên là 0,33 km2, quy mô dân số là 20.336 người của Phường 2; một phần diện tích tự nhiên là 0,16 km2, quy mô dân số là 12.750 người của Phường 4, Quận 4. | 2 | 1,17 | 21,27% | 63.015 | 140,03% |
| 11 | Phường Chợ Quán | Nhập Phường 1, Phường 2 và Phường 4, Quận 5. | 2 | 1,28 | 23,27% | 63.545 | 141,21% |
| 12 | Phường An Đông | Nhập Phường 5, Phường 7 và Phường 9, Quận 5. | 2 | 1,32 | 24,00% | 81.229 | 180,51% |
| 13 | Phường Chợ Lớn | Nhập Phường 11, Phường 12, Phường 13 và Phường 14, Quận 5. | 3 | 1,67 | 30,36% | 85.066 | 189,04% |
| 14 | Bình Tây | Nhập Phường 2 và Phường 9, Quận 6. | 1 | 1.05 | 19,09% | 63.293 | 140,65% |
| 15 | Bình Tiên | Nhập Phường 1, Phường 7 và Phường 8, Quận 6. | 2 | 1,61 | 29,27% | 91.520 | 203,38% |
| 16 | Bình Phú | Nhập Phường 10, Phường 11, Quận 6 và một phần diện tích tự nhiên là 0,39 km2, quy mô dân số là 13.193 người của Phường 16, Quận 8. | 1 | 2,86 | 52,00% | 75.925 | 168,72% |
| 17 | Phú Lâm | Nhập Phường 12, Phường 13 và Phường 14, Quận 6. | 2 | 2,00 | 36,36% | 87.513 | 194,47% |
| 18 | Tân Thuận | Nhập phường Bình Thuận, phường Tân Thuận Đông và phường Tân Thuận Tây, Quận 7. | 2 | 10,16 | 184,73% | 148.090 | 329,09% |
| 19 | Phú Thuận | Nhập phường Phú Thuận và một phần diện tích tự nhiên là 1,72 km2, quy mô dân số là 7.904 người của phường Phú Mỹ, Quận 7. | 1 | 10,55 | 191,82% | 84.089 | 186,86% |
| 20 | Tân Mỹ | Nhập phường Tân Phú và một phần diện tích tự nhiên là 2,16 km2, quy mô dân số là 32.762 người của phường Phú Mỹ, Quận 7. | 0 | 6,45 | 117,27% | 68.124 | 151,39% |
| 21 | Tân Hưng | Nhập phường Tân Phong, phường Tân Hưng, phường Tân Kiểng và phường Tân Quy, Quận 7. | 3 | 8,54 | 155,27% | 153.674 | 341,50% |
| 22 | Phường Chánh Hưng | Nhập phường Rạch Ông, phường Hưng Phú, Phường 4; một phần diện tích tự nhiên là 0,66 km2, quy mô dân số là 10.943 người của Phường 5. | 2 | 4,61 | 83,82% | 190.707 | 423,79% |
| 23 | Phường Phú Định | Nhập phường Xóm Củi, Phường 14, Phường 15 và một phần diện tích tự nhiên là 2,94 km2, quy mô dân số là 51.959 người của Phường 16 | 3 | 5,85 | 106,36% | 150.389 | 334,20% |
| 24 | Phường Bình Đông | Nhập Phường 6 và một phần diện tích tự nhiên là 5,46 km2, quy mô dân số là 56.105 người của Phường 7; một phần diện tích tự nhiên là 0,96 km2, quy mô dân số là 47.024 người của Phường 5 | 2 | 8,93 | 162,36% | 155.555 | 345,68% |
| 25 | Phường Diên Hồng | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của Phường 6, Phường 8 và một phần diện tích tự nhiên là 1,22 km2, quy mô dân số là 32.217 người Phường 14 | 2 | 1,86 | 33,82% | 75.633 | 168,07% |
| 26 | Phường Vườn Lài | Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 4, Phường 9 và Phường 10 | 4 | 1,28 | 23,27% | 104.076 | 231,28% |
| 27 | Phường Hòa Hưng | Nhập Phường 12, Phường 13, Phường 15 và một phần diện tích tự nhiên là 0,05 km2 của Phường 14. | 2 | 2,59 | 47,09% | 96.414 | 214,25% |
| 28 | Phường  Minh Phụng | Nhập Phường 1, Phường 7 và Phường 16 của Quận 11 | 2 | 1,27 | 23,09% | 90.808 | 201,80% |
| 29 | Phường  Bình Thới | Nhập Phường 3, Phường 10 và một phần diện tích tự nhiên là 0,33 km2, quy mô dân số là 20.017 người của Phường 8, Quận 11. | 2 | 1,52 | 27,64% | 76.478 | 169,95% |
| 30 | Phường Hòa Bình | Nhập Phường 5 và Phường 14 của Quận 11 | 1 | 0,98 | 17,82% | 69.318 | 154,04% |
| 31 | Phường Phú Thọ | Nhập Phường 11, Phường 15 và một phần diện tích tự nhiên là 0,13 km2, quy mô dân số là 12.610 người của Phường 8 của Quận 11 | 1 | 1,37 | 24,91% | 65.369 | 145,26% |
| 32 | Phường  Đông Hưng Thuận | Nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Tân Thới Nhất, phường Tân Hưng Thuận và phường Đông Hưng Thuận | 2 | 8,26 | 150,25% | 182.895 | 406,43% |
| 33 | Phường  Trung Mỹ Tây | Nhập phường Trung Mỹ Tây, phường Tân Chánh Hiệp | 1 | 6,93 | 125,98% | 126.470 | 281,04% |
| 34 | Phường  Tân Thới Hiệp | Nhập phường Hiệp Thành, phường Tân Thới Hiệp | 1 | 8,06 | 146,46% | 168.060 | 373,47% |
| 35 | Phường  Thới An | Nhập phường Thới An, phường Thạnh Xuân | 1 | 14,90 | 270,90% | 125.657 | 279,24% |
| 36 | Phường  An Phú Đông | Nhập phường An Phú Đông, phường Thạnh Lộc | 1 | 14,59 | 265,33% | 179.115 | 398,03% |
| 37 | Phường An Lạc | Nhập phường An Lạc, phường An Lạc A và phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. | 2 | 10,47 | 190,40% | 172.134 | 382,52% |
| 38 | Phường Tân Tạo | Nhập một phần diện tích tự nhiên là 12,252 km2, quy mô dân số là 61.527 người của phường Tân Tạo A và một phần diện tích tự nhiên là 2,343 km2, quy mô dân số là 51.292 người của phường Tân Tạo, quận Bình Tân; một phần diện tích tự nhiên là 0,11 km2, quy mô dân số là 544 người của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh | 0 | 14,71 | 267,36% | 113.363 | 251,92% |
| 39 | Phường Bình Tân | Nhập phường Bình Hưng Hòa B; một phần diện tích tự nhiên là 1,236 km2, quy mô dân số là 12.926 người của phường Bình Trị Đông A và một phần diện tích tự nhiên là 2,697 km2, quy mô dân số là 22.335 người của phường Tân Tạo, quận Bình Tân | 1 | 11,25 | 204,60% | 161.851 | 359,67% |
| 40 | Phường  Bình Trị Đông | Nhập phường Bình Trị Đông; một phần diện tích tự nhiên là 3,43 km2, quy mô dân số là 64.465 người của phường Bình Trị Đông A và một phần diện tích tự nhiên là 0,77 km2, quy mô dân số là 18.379 người của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân | 1 | 7,15 | 130,04% | 165.142 | 366,98% |
| 41 | Phường  Bình Hưng Hòa | Nhập phường Bình Hưng Hòa; một phần diện tích tự nhiên là 3,89 km2, quy mô dân số là 95.088 người của phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân và một phần diện tích tự nhiên 0,03 km2 của phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú | 1 | 8,47 | 153,98% | 187.950 | 417,67% |
| 42 | Phường Gia Định | Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 7 và Phường 17, quận Bình Thạnh. | 3 | 2,76 | 50,18% | 125.946 | 279,88% |
| 43 | Phường  Bình Thạnh | Nhập Phường 12, Phường 14 và Phường 26, quận Bình Thạnh. | 2 | 3,32 | 60,36% | 126.300 | 280,67% |
| 44 | Phường  Bình Lợi Trung | Nhập Phường 5, Phường 11 và Phường 13, quận Bình Thạnh | 2 | 3,89 | 70,73% | 116.121 | 258,05% |
| 45 | Phường  Thạnh Mỹ Tây | Nhập Phường 19, Phường 22 và Phường 25, quận Bình Thạnh | 2 | 4,40 | 80,00% | 153.216 | 340,48% |
| 46 | Phường Bình Quới | Nhập Phường 27 và Phường 28, quận Bình Thạnh | 1 | 6,34 | 115,27% | 46.200 | 102,67% |
| 47 | Phường Hạnh Thông | Nhập Phường 1 và Phường 3, quận Gò Vấp. | 1 | 3,37 | 61,27% | 128.865 | 286,37% |
| 48 | Phường An Nhơn | Nhập Phường 5 và Phường 6, quận Gò Vấp. | 1 | 3,23 | 58,73% | 114.498 | 247,77% |
| 49 | Phường Gò Vấp | Nhập Phường 10 và Phường 17, quận Gò Vấp | 1 | 2,81 | 51,09% | 110.850 | 246,33% |
| 50 | Phường An Hội Đông | Nhập Phường 15 và Phường 16, quận Gò Vấp. | 1 | 3,29 | 59,82% | 123.681 | 274,85% |
| 51 | Phường  Thông Tây Hội | Nhập Phường 8 và Phường 11, quận Gò Vấp | 1 | 3,24 | 58,91% | 121.192 | 269,32% |
| 52 | Phường  An Hội Tây | Nhập Phường 12 và Phường 14, quận Gò Vấp | 1 | 3,81 | 69,27% | 121.004 | 268,90% |
| 53 | Phường  Đức Nhuận | Nhập Phường 4, Phường 5 và Phường 9, quận Phú Nhuận. | 2 | 2,17 | 39,43% | 71.495 | 158,88% |
| 54 | Phường Cầu Kiệu | Nhập Phường 1, Phường 2, Phường 7 và một phần diện tích tự nhiên là 0,23 km2, quy mô dân số là 12.433 người của Phường 15, quận Phú Nhuận | 2 | 1,23 | 22,44% | 62.663 | 139,25% |
| 55 | Phường Phú Nhuận | Nhập Phường 8, Phường 10, Phường 11, Phường 13 và một phần diện tích tự nhiên là 0,15 km2, quy mô dân số là 8.292 người của Phường 15, quận Phú Nhuận | 4 | 1,46 | 26,56% | 68.420 | 152,04% |
| 56 | Phường Tân Sơn Hòa | Nhập Phường 1, Phường 2 và Phường 3, quận Tân Bình | 2 | 2,62 | 47,64% | 64.150 | 142,56% |
| 57 | Phường Tân Sơn Nhất | Nhập Phường 4, Phường 5 và Phường 7, quận Tân Bình | 2 | 3,19 | 58,00% | 84.639 | 188,09% |
| 58 | Phường Tân Hòa | Nhập Phường 6, Phường 8 và Phường 9, quận Tân Bình | 2 | 1,47 | 26,73% | 93.437 | 207,64% |
| 59 | Phường Bảy Hiền | Nhập Phường 10, Phường 11 và Phường 12, quận Tân Bình | 2 | 2,86 | 52,00% | 132.252 | 293,89% |
| 60 | Phường Tân Bình | Nhập Phường 13 và Phường 14 và một phần diện tích tự nhiên là 0,01 km2, quy mô dân số là 308 người của Phường 15, quận Tân Bình | 1 | 2,12 | 38,55% | 89.373 | 198,61% |
| 61 | Phường Tân Sơn | Điều chỉnh phần diện tích tự nhiên và quy mô dân số của Phường 15, quận Tân Bình | 0 | 10,12 | 184,00% | 77.229 | 171,62% |
| 62 | Phường  Tây Thạnh | Nhập phường Tây Thạnh và một phần diện tích tự nhiên là 0,46 km2, quy mô dân số là 9.498 người của phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú | 0 | 3,95 | 71,82% | 72.616 | 161,37% |
| 63 | Phường  Tân Sơn Nhì | Nhập phường Tân Sơn Nhì và một phần diện tích tự nhiên là 1,71 km2, quy mô dân số là 40.718 người của phường Sơn Kỳ; một phần diện tích tự nhiên là 0,54 km2, quy mô dân số là 29.434 người của phường Tân Quý; một phần diện tích tự nhiên là 0,08 km2, quy mô dân số là 2.556 người của phường Tân Thành, quận Tân Phú | 1 | 3,46 | 62,91% | 117.277 | 260,62% |
| 64 | Phường  Phú Thọ Hòa | Nhập phường Phú Thọ Hòa; một phần diện tích tự nhiên là 1,15 km2, quy mô dân số là 61.953 người của phường Tân Quý; một phần diện tích tự nhiên là 0,66 km2, quy mô dân số là 21.971 người của phường Tân Thành, quận Tân Phú | 1 | 3,02 | 54,91% | 140.436 | 312,08% |
| 65 | Phường  Tân Phú | Nhập phường Phú Trung, phường Hòa Thạnh và một phần diện tích tự nhiên 0,24 km2, quy mô dân số 9.334 người của phường Tân Thành; một phần diện tích tự nhiên là 0,45 km2, quy mô dân số là 10.224 người của phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú | 2 | 2,52 | 45,82% | 93.117 | 206,93% |
| 66 | Phường  Phú Thạnh | Nhập phường Phú Thạnh, phường Hiệp Tân và một phần diện tích tự nhiên là 0,70 km2, quy mô dân số là 33.368 người của phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú | 2 | 2,99 | 54,36% | 103.780 | 230,62% |
| 67 | Phường Hiệp Bình | Nhập phường Hiệp Bình Chánh, phường Hiệp Bình Phước và một phần diện tích tự nhiên là 1,79 km2, quy mô dân số là 31.341 người của phường Linh Đông | 1 | 16,01 | 291,09% | 215.638 | 479,20% |
| 68 | Phường Thủ Đức | Nhập phường Bình Thọ, phường Linh Chiểu, phường Trường Thọ và một phần diện tích tự nhiên là 1,16 km2, quy mô dân số là 10.915 người của phường Linh Đông; một phần diện tích tự nhiên là 0,01 km2 của phường Linh Tây | 3 | 8,81 | 160,18% | 118.952 | 264,34% |
| 69 | Phường Tam Bình | Nhập phường Bình Chiểu, phường Tam Bình và phường Tam Phú | 2 | 10,71 | 194,73% | 153.414 | 340,92% |
| 70 | Phường Linh Xuân | Nhập phường Linh Trung, phường Linh Xuân và một phần diện tích tự nhiên là 1,35 km2, quy mô dân số là 26.384 người của phường Linh Tây | 1 | 12,29 | 223,45% | 158.334 | 351,85% |
| 71 | Phường Tăng Nhơn Phú | Nhập phường Hiệp Phú, phường Tân Phú, phường Tăng Nhơn Phú A, phường Tăng Nhơn Phú B và một phần diện tích tự nhiên là 0,349 km2 của phường Long Thạnh Mỹ | 3 | 16,51 | 300,16% | 208.233 | 462,74% |
| 72 | Phường Long Bình | Nhập phường Long Bình và một phần diện tích tự nhiên là 11,711 km2, quy mô dân số là 70.139 người của phường Long Thạnh Mỹ | 1 | 29,43 | 535,11% | 119.637 | 265,86% |
| 73 | Phường Long Phước | Nhập phường Long Phước, phường Trường Thạnh | 1 | 34,29 | 623,45% | 53.092 | 117,98% |
| 74 | Phường Long Trường | Nhập phường Long Trường và phường Phú Hữu | 1 | 24,49 | 445,27% | 73.669 | 163,71% |
| 75 | Phường Cát Lái | Nhập phường Cát Lái và phường Thạnh Mỹ Lợi | 1 | 19,65 | 357,27% | 68.654 | 152,56% |
| 76 | Phường Bình Trưng | Nhập phường Bình Trưng Đông, phường Bình Trưng Tây và một phần diện tích tự nhiên là 9,45 km2, quy mô dân số là 47.796 người của phường An Phú | 1 | 14,82 | 269,45% | 121.382 | 269,74% |
| 77 | Phường Phước Long | Nhập phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B | 2 | 9,23 | 167,82% | 137.331 | 305,18% |
| 78 | Phường An Khánh | Nhập phường An Khánh, phường An Lợi Đông, phường Thảo Điền, phường Thủ Thiêm và một phần diện tích tự nhiên là 0,77 km2, quy mô dân số là 5.997 người của phường An Phú | 3 | 15,33 | 278,73% | 76.967 | 171,04% |
| 79 | Xã Vĩnh Lộc | Nhập xã Vĩnh Lộc A và một phần diện tích tự nhiên là 10,89 km2, quy mô dân số là 14.531 người của xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. | 0 | 30,55 | 101,83% | 167.521 | 1047,01% |
| 80 | Xã Tân Vĩnh Lộc | Nhập xã Vĩnh Lộc B; một phần diện tích tự nhiên là 16,57 km2, quy mô dân số là 20.835 người của xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và một phần diện tích tự nhiên là 0,04 km2, quy mô dân số là 08 người của phường Tân Tạo, quận Bình Tân | 1 | 34,05 | 113,50% | 163.839 | 1023,99% |
| 81 | Xã Bình Lợi | Nhập của xã Bình Lợi và xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. | 2 | 54,18 | 180,60% | 47.180 | 294,88% |
| 82 | Xã Tân Nhựt | Nhập xã Tân Nhựt, thị trấn Tân Túc; một phần diện tích tự nhiên là 11,38 km2, quy mô dân số là 56.780 người của xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và một phần diện tích tự nhiên là 0,07 km2, quy mô dân số là 126 người của phường Tân Tạo A, quận Bình Tân; một phần diện tích tự nhiên là 0,23 km2, quy mô dân số là 210 người của phường 16, Quận 8 | 1 | 43,67 | 145,57% | 115.513 | 721,96% |
| 83 | Xã Bình Chánh | Nhập xã Bình Chánh, xã Tân Quý Tây và một phần diện tích tự nhiên là 4,81 km2, quy mô dân số là 19.233 người của xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh | 2 | 21,33 | 71,10% | 76.187 | 476,17% |
| 84 | Xã Hưng Long | Nhập xã Hưng Long, xã Qui Đức và xã Đa Phước, huyện Bình Chánh | 2 | 35,54 | 118,47% | 71.504 | 446,90% |
| 85 | Xã Bình Hưng | Nhập xã Bình Hưng và xã Phong Phú, huyện Bình Chánh và một phần diện tích tự nhiên là 0,23 km2, quy mô dân số là 194 người của phường 7, Quận 8 | 1 | 32,63 | 108,77% | 183.697 | 1.148,11% |
| 86 | Xã Bình Khánh | Nhập xã Bình Khánh, xã Tam Thôn Hiệp và một phần diện tích tự nhiên là 4,171 km2, quy mô dân số là 3.355 người của xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ | 1 | 158,28 | 527,60% | 35.482 | 221,76% |
| 87 | Xã An Thới Đông | Nhập của xã Lý Nhơn và một phần diện tích tự nhiên là 99,729 km2, quy mô dân số là 15.035 người của xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. | 1 | 257,85 | 859,50% | 22.607 | 141,29% |
| 88 | Xã Cần Giờ | Nhập xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ. | 1 | 157,01 | 523,37% | 27.130 | 169,56% |
| 89 | Xã Củ Chi | Nhập xã Tân Phú Trung, xã Tân Thông Hội và xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi | 2 | 64,88 | 216,26% | 128.661 | 804,13% |
| 90 | Xã Tân An Hội | Nhập xã Phước Hiệp, xã Tân An Hội và thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi. | 2 | 53,51 | 178,36% | 84.342 | 527,14% |
| 91 | Xã Thái Mỹ | Nhập xã Trung Lập Thượng, xã Thái Mỹ và xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi | 2 | 62,44 | 208,15% | 49.862 | 311,64% |
| 92 | Xã An Nhơn Tây | Nhập xã Phú Mỹ Hưng, xã An Phú và xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi. | 2 | 77,70 | 259,00% | 40.896 | 255,60% |
| 93 | Xã Nhuận Đức | Nhập xã Nhuận Đức, xã Trung Lập Hạ và xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi | 2 | 62,06 | 206,85% | 40.239 | 251,49% |
| 94 | Xã Phú Hòa Đông | Nhập xã Tân Thạnh Tây, xã Tân Thạnh Đông và xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi | 2 | 59,75 | 199,17% | 97.766 | 611,04% |
| 95 | Xã Bình Mỹ | Nhập xã Bình Mỹ, xã Trung An và xã Hòa Phú, huyện Củ Chi | 2 | 54,44 | 181,46% | 99.675 | 622,97% |
| 96 | Xã Đông Thạnh | Nhập xã Đông Thạnh, xã Nhị Bình và xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn | 2 | 30,16 | 100,54% | 190.400 | 1190,00% |
| 97 | Xã Hóc Môn | Nhập xã Tân Xuân, xã Tân Hiệp và Thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn | 2 | 16,43 | 54,78% | 93.323 | 583,27% |
| 98 | Xã Xuân Thới Sơn | Nhập xã Xuân Thới Đông, xã Xuân Thới Sơn và xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn | 2 | 35,21 | 117,37% | 103.643 | 647,77% |
| 99 | Xã Bà Điểm | Nhập xã Xuân Thới Thượng, xã Bà Điểm và xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn | 2 | 27,36 | 91,20% | 204.289 | 1276,81% |
| 100 | Xã Nhà Bè | Nhập Thị trấn Nhà Bè, xã Phú Xuân, xã Phước Kiển, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè | 3 | 37,10 | 123,65% | 125.832 | 786,45% |
| 101 | Xã Hiệp Phước | Nhập xã Nhơn Đức, xã Long Thới và xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè | 2 | 63,33 | 211,11% | 67.754 | 423,46% |