**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 tỉnh Thanh Hóa 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 năm 2025 của tỉnh Thanh Hóa, 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 (%)** |
| **Tỉnh Thanh Hóa** | 935.088 | 900.534 | 96,30 | 886.330 | 94,79 | 13.938 | 1,49 |
| 1 | Tp. Thanh Hóa | 119.928 | 118.732 | 99,00 | 116.959 | 97,52 | 1.674 | 1,40 |
| 2 | Tp. Sầm Sơn | 27.255 | 26.436 | 97,00 | 26.279 | 96,42 | 123 | 0,45 |
| 3 | Thị xã Bỉm Sơn | 16.737 | 16.602 | 99,19 | 16.451 | 98,29 | 151 | 0,90 |
| 4 | Thị xã Nghi Sơn | 68.242 | 65.609 | 96,14 | 64.849 | 95,03 | 747 | 1,09 |
| 5 | Huyện Hà Trung | 32.562 | 32.242 | 99,02 | 31.413 | 96,47 | 814 | 2,50 |
| 6 | Huyện Hậu Lộc | 45.371 | 42.027 | 92,63 | 41.736 | 91,99 | 273 | 0,60 |
| 7 | Huyện Nga Sơn | 38.065 | 37.580 | 98,73 | 36.493 | 95,87 | 1.087 | 2,86 |
| 8 | H. Hoằng Hóa | 58.631 | 56.135 | 95,74 | 53.497 | 91,24 | 2.627 | 4,48 |
| 9 | H. Quảng Xương | 51.538 | 48.397 | 93,91 | 47.541 | 92,24 | 856 | 1,66 |
| 10 | H. Nông Cống | 47.282 | 43.929 | 92,91 | 43.277 | 91,53 | 650 | 1,37 |
| 11 | H. Thiệu Hóa | 41.344 | 40.972 | 99,10 | 40.551 | 98,08 | 417 | 1,01 |
| 12 | H. Yên Định | 45.454 | 43.208 | 95,06 | 41.713 | 91,77 | 1.495 | 3,29 |
| 13 | H. Thọ Xuân | 56.171 | 56.161 | 99,98 | 55.962 | 99,63 | 198 | 0,35 |
| 14 | H. Vĩnh Lộc | 24.178 | 22.819 | 94,38 | 22.530 | 93,18 | 289 | 1,20 |
| 15 | H. Triệu Sơn | 55.740 | 55.662 | 99,86 | 55.555 | 99,67 | 107 | 0,19 |
| 16 | H. Mường Lát | 1.591 | 1.402 | 88,12 | 1.402 | 88,12 | 0 | 0,00 |
| 17 | H. Quan Hóa | 9.268 | 8.847 | 95,46 | 8.847 | 95,46 | 0 | 0,00 |
| 18 | H. Quan Sơn | 5.083 | 5.083 | 100,00 | 5.079 | 99,92 | 4 | 0,08 |
| 19 | H. Lang Chánh | 8.906 | 8.114 | 91,11 | 8.105 | 91,01 | 9 | 0,10 |
| 20 | H. Bà Thước | 26.044 | 24.280 | 93,23 | 23.967 | 92,03 | 313 | 1,20 |
| 21 | H. Ngọc Lặc | 34.926 | 32.341 | 92,60 | 32.140 | 92,02 | 132 | 0,38 |
| 22 | H. Cẩm Thủy | 28.612 | 25.874 | 90,43 | 25.449 | 88,95 | 425 | 1,49 |
| 23 | H. Thạch Thành | 36.158 | 35.810 | 99,04 | 34.579 | 95,63 | 1.231 | 3,40 |
| 24 | H. Như Xuân | 16.662 | 14.411 | 86,49 | 14.398 | 86,41 | 13 | 0,08 |
| 25 | H. Như Thanh | 22.253 | 21.389 | 96,12 | 21.134 | 94,97 | 255 | 1,15 |
| 26 | H. Thường Xuân | 17.087 | 16.472 | 96,40 | 16.424 | 96,12 | 48 | 0,28 |

**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 (%)** |
| **1** | **Tỉnh Thanh Hóa** | **78** | **70** | **89,74** | **70** | **89,74** | **0** | **0** |
| **2** | **HĐND cấp huyện** | **809** | **744** | **91,97** | **744** | **91,97** | **0** | **0** |
| 2.1 | T. Thanh Hóa | 57 | 52 | 91,23 | 52 | 91,23 | 0 | 0 |
| 2.2 | Tp. Sầm Sơn | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0,00 |
| 2.3 | Thị xã Bỉm Sơn | 28 | 24 | 85,71 | 24 | 85,71 | 0 | 0,00 |
| 2.4 | Thị xã Nghi Sơn | 36 | 34 | 94,44 | 34 | 94,44 | 0 | 0,00 |
| 2.5 | H. Hà Trung | 27 | 24 | 88,89 | 24 | 88,89 | 0 | 0,00 |
| 2.6 | H. Hậu Lộc | 34 | 30 | 88,24 | 30 | 88,24 | 0 | 0 |
| 2.7 | H. Nga Sơn | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 90,63 | 0 | 0,00 |
| 2.8 | H. Hoằng Hóa | 36 | 31 | 86,11 | 31 | 86,11 | 0 | 0,00 |
| 2.9 | H. Quảng Xương | 30 | 26 | 86,67 | 26 | 86,67 | 0 | 0 |
| 2.10 | H. Nông Cống | 32 | 32 | 100,00 | 32 | 100,00 | 0 | 0 |
| 2.11 | H. Thiệu Hóa | 27 | 26 | 96,30 | 26 | 96,30 | 0 | 0 |
| 2.12 | H. Yên Định | 29 | 27 | 93,10 | 27 | 93,10 | 0 | 0,00 |
| 2.13 | H. Thọ Xuân | 34 | 29 | 85,29 | 29 | 85,29 | 0 | 0 |
| 2.14 | H. Vĩnh Lộc | 25 | 23 | 92,00 | 23 | 92,00 | 0 | 0,00 |
| 2.15 | H. Triệu Sơn | 32 | 29 | 90,63 | 29 | 90,63 | 0 | 0 |
| 2.16 | H. Mường Lát | 25 | 21 | 84,00 | 21 | 84,00 | 0 | 0 |
| 2.17 | H. Quan Hóa | 26 | 23 | 88,46 | 23 | 88,46 | 0 | 0 |
| 2.18 | H. Quan Sơn | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 91,67 | 0 | 0 |
| 2.19 | H. Lang Chánh | 28 | 26 | 92,86 | 26 | 92,86 | 0 | 0 |
| 2.20 | H. Bá Thước | 31 | 28 | 90,32 | 28 | 90,32 | 0 | 0 |
| 2.21 | H. Ngọc Lặc | 31 | 31 | 100,00 | 31 | 100,00 | 0 | 0,00 |
| 2.22 | H. Cẩm Thủy | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 96,88 | 0 | 0 |
| 2.23 | H. Thạch Thành | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
| 2.24 | H. Như Xuân | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 96,55 | 0 | 0 |
| 2.25 | H. Như Thanh | 32 | 30 | 93,75 | 30 | 93,75 | 0 | 0 |
| 2.26 | H. Thường Xuân | 32 | 32 | 100,00 | 32 | 100,00 | 0 | 0 |
| **3** | **HĐND cấp xã** | **11.474** | **10.947** | **95,41** | **10.944** | **95,38** | **3** | **0,03** |
| 3.1 | T. Thanh Hóa | 976 | 934 | 95,70 | 934 | 95,70 | 0 | 0 |
| 3.2 | Tp. Sầm Sơn | 228 | 211 | 92,54 | 211 | 92,54 | 0 | 0 |
| 3.3 | Thị xã Bỉm Sơn | 133 | 131 | 98,50 | 131 | 98,50 | 0 | 0 |
| 3.4 | Thị xã Nghi Sơn | 645 | 619 | 95,97 | 619 | 95,97 | 0 | 0 |
| 3.5 | H. Hà Trung | 448 | 431 | 96,21 | 430 | 95,98 | 1 | 0,22 |
| 3.6 | H. Hậu Lộc | 535 | 516 | 96,45 | 516 | 96,45 | 0 | 0,00 |
| 3.7 | H. Nga Sơn | 574 | 527 | 91,81 | 527 | 91,81 | 0 | 0,00 |
| 3.8 | H. Hoằng Hóa | 822 | 782 | 95,13 | 780 | 94,89 | 2 | 0,24 |
| 3.9 | H. Quảng Xương | 622 | 594 | 95,50 | 594 | 95,50 | 0 | 0,00 |
| 3.10 | H. Nông Cống | 665 | 636 | 95,64 | 636 | 95,64 | 0 | 0,00 |
| 3.11 | H. Thiệu Hóa | 523 | 502 | 95,98 | 502 | 95,98 | 0 | 0,00 |
| 3.12 | H. Yên Định | 572 | 543 | 94,93 | 543 | 94,93 | 0 | 0,00 |
| 3.13 | H. Thọ Xuân | 701 | 669 | 95,44 | 669 | 95,44 | 0 | 0,00 |
| 3.14 | H. Vĩnh Lộc | 284 | 265 | 93,31 | 265 | 93,31 | 0 | 0,00 |
| 3.15 | H. Triệu Sơn | 789 | 756 | 95,82 | 756 | 95,82 | 0 | 0,00 |
| 3.16 | H. Mường Lát | 21 | 21 | 100,00 | 21 | 100,00 | 0 | 0 |
| 3.17 | H. Quan Hóa | 208 | 200 | 96,15 | 200 | 96,15 | 0 | 0,00 |
| 3.18 | H. Quan Sơn | 116 | 114 | 98,28 | 114 | 98,28 | 0 | 0,00 |
| 3.19 | H. Lang Chánh | 140 | 137 | 97,86 | 137 | 97,86 | 0 | 0,00 |
| 3.20 | H. Bá Thước | 420 | 407 | 96,90 | 407 | 96,90 | 0 | 0,00 |
| 3.21 | H. Ngọc Lặc | 428 | 409 | 95,56 | 409 | 95,56 | 0 | 0,00 |
| 3.22 | H. Cẩm Thủy | 346 | 322 | 93,06 | 322 | 93,06 | 0 | 0,00 |
| 3.23 | H. Thạch Thành | 491 | 467 | 95,11 | 467 | 95,11 | 0 | 0,00 |
| 3.24 | H. Như Xuân | 280 | 265 | 94,64 | 265 | 94,64 | 0 | 0,00 |
| 3.25 | H. Như Thanh | 283 | 274 | 96,82 | 274 | 96,82 | 0 | 0,00 |
| 3.26 | H. Thường Xuân | 224 | 215 | 95,98 | 215 | 95,98 | 0 | 0,00 |

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

a)Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Thanh Hóa 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 tỉnh Thanh Hóa 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 tỉnh Thanh Hóa 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 tỉnh Thanh Hóa 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 tỉnh Thanh Hóa năm 2025./.