**BÁO CÁO**

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

**của HĐND các cấp; kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025**

*(Kèm theo Tờ trình số 390/TTr-CP ngày 09/5/2025 của Chính phủ)*

Căn cứ Nghị quyết số 76/2025/UBTVQH15 ngày 14/4/2025 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) năm 2025, trên cơ sở hồ sơ Đề án sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh năm 2025 đã được thẩm định, Chính phủ báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND); kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về việc sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh, cụ thể như sau:

**I. TỔNG HỢP KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HĐND CÁC CẤP**

**1. Thành lập phường Thành Sen trên cơ sở nhập phường Bắc Hà, phường Thạch Quý, phường Tân Giang, phường Thạch Hưng, phường Nam Hà, phường Trần Phú, phường Hà Huy Tập, phường Văn Yên và một phần diện tích, dân số của phường Đại Nài. Địa điểm đặt trụ sở làm việc của ĐVHC: UBND thành phố Hà Tĩnh.**

**a) Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân:**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **20.100** | **20.080** | **99,9** | **20.005** | **99,63** | **75** | **0.37** |
| 1 | Phường Nam Hà | 1.839 | 1.839 | 100 | 1.837 | 99,89 | 2 | 0,11 |
| 2 | Phường Văn Yên | 1.128 | 1.121 | 99,38 | 1.118 | 99,73 | 3 | 0,27 |
| 3 | Phường Tân Giang | 1.794 | 1.792 | 99,89 | 1.785 | 99,61 | 7 | 0,39 |
| 4 | Phường Thạch Quý | 2.295 | 2.287 | 99,65 | 2.274 | 99,43 | 13 | 0,57 |
| 5 | Phường Thạch Hưng | 1.306 | 1.306 | 100 | 1.305 | 99,92 | 1 | 0,08 |
| 6 | Phường Bắc Hà | 4.476 | 4.476 | 100 | 4.476 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Phường Trần Phú | 4.471 | 4.468 | 99,93 | 4.426 | 99,06 | 42 | 0,94 |
| 8 | Phường Hà Huy Tập | 1.746 | 1.746 | 100 | 1.745 | 99,94 | 1 | 0,06 |
| 9 | Phường Đại Nài | 1.045 | 1.045 | 100 | 1.039 | 99,43 | 6 | 0,57 |

\* Các ý kiến khác: có 16 ý kiến kiến nghị về việc ĐVHC mới sau sắp xếp có diện tích và dân số lớn gây khó khăn trong công tác quản lý. Có 41 ý kiến đề nghị không chia tách phường Đại Nài.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Nam Hà | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Văn Yên | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Tân Giang | 16 | 16 | 100 | 16 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Phường Thạch Quý | 20 | 18 | 90,00 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Phường Thạch Hưng | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 6 | Phường Bắc Hà | 30 | 28 | 93,33 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 7 | Phường Trần Phú | 36 | 33 | 91,67 | 33 | 100 | 0 | 0 |
| 8 | Phường Hà Huy Tập | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Phường Đại Nài | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**2. Thành lập phường Trần Phú trên cơ sở nhập phường Thạch Trung, phường Đồng Môn, phường Thạch Hạ và xã Hộ Độ.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND phường Thạch Hạ.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **9.151** | **9.149** | **99,98** | **9.113** | | **99,61** | **36** | **0,39** |
| 1 | Phường Thạch Trung | 2.915 | 2.915 | 100 | 2.889 | | 99,11 | 26 | 0,89 |
| 2 | Phường Đồng Môn | 2.080 | 2.078 | 99,9 | 2.072 | | 99,71 | 6 | 0,29 |
| 3 | Phường Thạch Hạ | 1.977 | 1.977 | 100 | 1.977 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Hộ Độ | 2.179 | 2.179 | 100 | 2.175 | | 99,82 | 4 | 0,18 |

\* Các ý kiến khác: có06 ý kiến đề nghị đặt tên phường mới là phường Quang Trung; Có04 ý kiến đề nghị đặt trụ sở tại UBND phường Thạch Trung.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tinh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Thạch Trung | 27 | 27 | 100 | 27 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Đồng Môn | 25 | 22 | 88,00 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Thạch Hạ | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Hộ Độ | 24 | 19 | 79,17 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**3. Thành lập phường Hà Huy Tập trên cơ sở nhập xã Tân Lâm Hương, xã Thạch Đài và một phần diện tích và dân số phường Đại Nài. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Tân Lâm Hương[[1]](#footnote-1).**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | | Số cử tri tham gia ý kiến | | Tỷ lệ  (%) | | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | | Số cử tri không đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | |
| **Tổng** | | | **6.716** | | **6.716** | | **100** | | **6.425** | | **95,67** | | **291** | | **4,33** |
| 1 | Phường Đại Nài | 543 | | 543 | | 100 | | 432 | | 79,56 | | 111 | | 20,44 | |
| 2 | Xã Thạch Đài | 1.845 | | 1.845 | | 100 | | 1.845 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| 3 | Xã Tân Lâm Hương | 4.328 | | 4.328 | | 100 | | 4.148 | | 95,84 | | 180 | | 4,16 | |

\* Các ý kiến khác: có 3.652 cử tri (tỷ lệ 54,38% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt trụ sở tại xã Tân Lâm Hương. Có 354 cử tri ( tỷ lệ 5,27% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị không chia tách phường Đại Nài.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Tân Lâm Hương | 28 | 25 | 89,29 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Đài | 23 | 22 | 95,65 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Đại Nài | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không

**4. Thành lập xã Thạch Lạc trên cơ sở nhập xã Tượng Sơn, xã Thạch Lạc và xã Thạch Thắng.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Tượng Sơn.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.134** | **4.130** | **99,90** | **3.655** | **88,50** | **475** | **11,5** |
| 1 | Xã Thạch Lạc | 1.469 | 1.469 | 100 | 995 | 67,73 | 474 | 32,27 |
| 2 | Xã Tượng Sơn | 1.265 | 1.265 | 100 | 1.265 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Thắng | 1.400 | 1.396 | 99,71 | 1.395 | 99,93 | 1 | 0,07 |

\* Các ý kiến khác: có 206 cử tri tham gia ý kiến (5% cử tri tham gia ý kiến) không đồng ý về phương án; 30 ý kiến không đồng ý về trụ sở của ĐVHC mới. Có 93 ý kiến đề nghị đặt tên xã là Hoàng Hà hoặc Thắng Tượng Lạc; 01 ý kiến đề xuất đặt tên xã là Chỉ Chân Tân; có 13 ý kiến đề xuất đặt tên mới là Hoàng Hà.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thạch Lạc | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tượng Sơn | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Thắng | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**5. Thành lập xã Đồng Tiến trên cơ sở nhập** **xã Thạch Trị, xã Thạch Hội và xã Thạch Văn. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Thạch Trị.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.087** | **4.087** | **100** | **4.071** | **99,61** | **16** | **0,39** |
| 2 | Xã Thạch Văn | 1.353 | 1.353 | 100 | 1.351 | 99,85 | 2 | 0,15 |
| 2 | Xã Thạch Trị | 1.381 | 1.381 | 100 | 1.381 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Hội | 1.353 | 1.353 | 100 | 1.339 | 98,97 | 14 | 1,03 |

\* Các ý kiến khác: có 1861 cử tri (tỷ lệ 45,53% cử tri tham gia ý kiến) đề xuất về việc đề xuất Trung tâm hành chính xã mới nên đặt ở trung tâm 03 xã.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thạch Văn | 25 | 24 | 96,00 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Trị | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Hội | 22 | 19 | 86,36 | 19 | 100 | 0 | 0 |

Các ý kiến khác *(nếu có):* 100% đại biểu HĐND xã Thạch Hội, Thạch Văn tham gia đề xuất điều chỉnh địa điểm Trung tâm hành chính xã mới đặt tại Trụ sở UBND xã Thạch Văn hiện nay.

**6. Thành lập xã Thạch Khê trên cơ sở nhập** **xã Đỉnh Bàn, xã Thạch Khê và xã Thạch Hải. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Thạch Khê.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.492** | **4.454** | **99,15** | **4.440** | **99,69** | **14** | **0,31** |
| 1 | Xã Thạch Hải | 1.091 | 1.091 | 100 | 1.091 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Đỉnh Bàn | 2.127 | 2.096 | 98,54 | 2.082 | 99,33 | 14 | 0,67 |
| 3 | Xã Thạch Khê | 1.274 | 1.267 | 99,45 | 1.267 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 1.040 cử tri (tỷ lệ 23,35% cử tri tham gia ý kiến) đề xuất đặt trụ sở tại xã Đỉnh Bàn. Có 1.855 cử tri (tỷ lệ 40,8% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt tên xã mới là xã Liên Anh gắn với tên các xã trước đây.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thành phố** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Thạch Hải | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Đỉnh Bàn | 24 | 21 | 87,50 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Khê | 24 | 23 | 95,83 | 23 | | 100 | 0 | 0 |

Các ý kiến khác (nếu có): có 01 ý kiến của đại biểu HĐND thành phố và 100% đại biểu HĐND xã Đỉnh Bàn đề xuất điều chỉnh địa điểm Trung tâm hành chính xã mới đặt tại trụ sở UBND xã Đỉnh Bàn và đề xuất tên gọi của ĐHVC mới là xã Liên Anh.

**7. Thành lập xã Cẩm Bình trên cơ sở nhập** **xã Cẩm Bình, xã Cẩm Vịnh, xã Thạch Bình và xã Cẩm Thành.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Bình.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.832** | **5.797** | **99,4** | **5.742** | **99,05** | **55** | **0,95** |
| 1 | Xã Cẩm Vịnh | 1.391 | 1.391 | 100 | 1.386 | 99,64 | 5 | 0,36 |
| 2 | Xã Cẩm Bình | 1.472 | 1.472 | 100 | 1.472 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Bình | 773 | 773 | 100 | 748 | 96,77 | 25 | 3,23 |
| 4 | Xã Cẩm Thành | 2.196 | 2.161 | 98,41 | 2.136 | 98,84 | 25 | 1,16 |

\* Các ý kiến khác: có 03 cử tri đề nghị đặt tên mới cho xã Bình Vịnh Thành; có 01 cử tri có ý kiến lấy tên Cẩm Vịnh. Có 05 cử tri có ý kiến về trụ sở không thuận lợi cho người dân khi thực hiện các giao dịch thủ tục hành chính.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thành phố Hà Tĩnh | 30 | 29 | 96,67 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Huyện Cẩm Xuyên | 30 | 29 | 96,67 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Vịnh | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Bình | 24 | 23 | 95,83 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Bình | 21 | 19 | 90,48 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Cẩm Thành | 24 | 23 | 95,83 | 23 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không

**8. Thành lập phường Sông Trí trên cơ sở nhập phường Hưng Trí, phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Châu và một phần dân số của xã Kỳ Lợi (tái định cư tại phường Kỳ Trinh).** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND thị xã Kỳ Anh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **7.944** | **7.890** | **99,32** | **7.844** | | **99,42** | **46** | **0,58** |
| 1 | Phường Hưng Trí | 4.183 | 4.183 | 100 | 4.179 | | 99,90 | 4 | 0,1 |
| 2 | Phường Kỳ Trinh | 1.961 | 1.961 | 100 | 1.940 | | 98,93 | 21 | 1,07 |
| 3 | Xã Kỳ Lợi | 823 | 769 | 93,44 | 749 | | 97,4 | 20 | 2,6 |
| 4 | Xã Kỳ Châu | 977 | 977 | 100 | 976 | | 99,9 | 01 | 0,1 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị xã Kỳ Anh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Huyện Kỳ Anh | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Hưng Trí | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Kỳ Trinh | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Lợi | 24 | 21 | 87,50 | 18 | 85,71 | 3 | 14,29 |
| 4 | Xã Kỳ Châu | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**9. Thành lập phường Hải Ninh trên cơ sở nhập phường Kỳ Ninh, xã Kỳ Hà và xã Kỳ Hải. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND phường Kỳ Ninh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.372** | **5.372** | **100** | **5.366** | **99,89** | **6** | **0,11** |
| 1 | Phường Kỳ Ninh | 2.405 | 2.405 | 100 | 2.404 | 99,96 | 1 | 0,04 |
| 2 | Xã Kỳ Hà | 1.783 | 1.783 | 100 | 1.778 | 99,72 | 5 | 0,28 |
| 3 | Xã Kỳ Hải | 1.184 | 1.184 | 100 | 1.184 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị xã Kỳ Anh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Huyện Kỳ Anh | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Kỳ Ninh | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Hà | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Hải | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**10. Thành lập phường Hoành Sơn trên cơ sở nhập phường Kỳ Nam, phường Kỳ Phương, phường Kỳ Liên và một phần dân số xã Kỳ Lợi (tái định cư tại các phường Kỳ Phương và Kỳ Nam). Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND phường Kỳ Phương.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.667** | **4.644** | **99,51** | **4.467** | | **96,19** | **177** | **3,81** |
| 1 | Phường Kỳ Nam | 723 | 723 | 100 | 723 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Kỳ Phương | 1.819 | 1.819 | 100 | 1.819 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Kỳ Liên | 917 | 917 | 100 | 917 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Kỳ Lợi | 1.208 | 1.185 | 98,10 | 1.008 | | 85,06 | 177 | 14,94 |

\* Các ý kiến khác: Không

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thị xã** | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Phường Kỳ Nam | 16 | 15 | 93,75 | 15 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Kỳ Phương | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Kỳ Liên | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Kỳ Lợi | 24 | 21 | 87,50 | 18 | 85,71 | 3 | 14,29 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**11. Thành lập phường Vũng Áng trên cơ sở nhập phường Kỳ Long, phường Kỳ Thịnh và diện tích xã Kỳ Lợi. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND phường Kỳ Thịnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.754** | **5.678** | **98,68** | **5.530** | **97,39** | **148** | **2,61** |
| 1 | Phường Kỳ Long | 1.346 | 1.346 | 100 | 1.337 | 99,33 | 9 | 0,67 |
| 2 | Phường Kỳ Thịnh | 3.528 | 3.492 | 99 | 3.467 | 99,28 | 25 | 0,72 |
| 3 | Xã Kỳ Lợi | 880 | 840 | 95,45 | 726 | 86,43 | 114 | 13,57 |

\* Các ý kiến khác: Không

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thị xã** | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Phường Kỳ Long | 19 | 16 | 84,21 | 16 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Kỳ Thịnh | 20 | 18 | 90 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Lợi | 24 | 21 | 87,50 | 18 | | 85,71 | 3 | 14,29 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**12. Thành lập phường Bắc Hồng Lĩnh trên cơ sở nhập phường Bắc Hồng, phường Đức Thuận, phường Trung Lương và xã Xuân Lam. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: Thị ủy Hồng Lĩnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.850** | **6.763** | **98,73** | **6.651** | **98,34** | **112** | **1,66** |
| 1 | Phường Bắc Hồng | 2.722 | 2.696 | 99,04 | 2.696 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Đức Thuận | 1.822 | 1.804 | 99,01 | 1.804 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Trung Lương | 1.581 | 1.570 | 99,3 | 1.570 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Lam | 725 | 693 | 85,6 | 581 | 83,8 | 112 | 16,2 |

\* Các ý kiến khác: có 01 ý kiến đề nghị sáp nhập 06 phường, xã của thị xã Hồng Lĩnh thành 01 phường.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **STT** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị xã Hồng Lĩnh | 25 | 24 | 96 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Huyện Nghi Xuân | 26 | 23 | 88,5 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Phường Bắc Hồng | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Đức Thuận | 19 | 16 | 84,21 | 16 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Phường Trung Lương | 19 | 18 | 94,74 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Lam | 19 | 16 | 84,2 | 16 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác (nếu có): Không.

**13. Thành lập phường Nam Hồng Lĩnh trên cơ sở nhập phường Nam Hồng, phường Đậu Liêu và xã Thuận Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND phường Nam Hồng.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.406** | **5.385** | **99,61** | **5.385** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Phường Nam Hồng | 2.606 | 2.605 | 99,96 | 2.605 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Đậu Liêu | 1.570 | 1.558 | 99,0 | 1.558 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thuận Lộc | 1.230 | 1.222 | 99,35 | 1.222 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác (nếu có): Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND thị xã** | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Phường Nam Hồng | 18 | 18 | 100 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Phường Đậu Liêu | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thuận Lộc | 23 | 23 | 100 | 23 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác (nếu có): Không.

14. Thành lập xã Kỳ Xuân[[2]](#footnote-2) trên cơ sở nhập xã Kỳ Phong, xã Kỳ Bắc và xã Kỳ Xuân. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kỳ Phong.

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.010** | **6.010** | **100** | **6.010** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Kỳ Phong | 2.221 | 2.221 | 100 | 2.221 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Bắc | 1.466 | 1.466 | 100 | 1.466 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Xuân | 2.323 | 2.323 | 100 | 2.323 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 04 ý kiến đề nghị nhập thêm xã Kỳ Tiến; 01 ý kiến đề nghị trung tâm hành chính ở xã Kỳ Xuân. Có 4.214 cử tri (tỷ lệ 70,12 cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt tên xã Kỳ Xuân; 74 ý kiến đặt tên là xã Kỳ Phong; 16 ý kiến đặt tên xã Bắc Kỳ Anh; 13 ý kiến đặt tên là xã Phong Bắc Xuân; 03 ý kiến đặt tên là xã Kỳ Anh 2; 2 ý kiến đặt tên là Xứ Voi; 50 ý kiến đặt tên là Bắc Kỳ Anh; 02 ý kiến đặt tên là Kỳ Bắc.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kỳ Phong | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Bắc | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Xuân | 21 | 20 | 95 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác (nếu có): Không

**15. Thành lập xã Kỳ Anh trên cơ sở nhập thị trấn Kỳ Đồng, xã Kỳ Giang, xã Kỳ Tiến và xã Kỳ Phú.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Kỳ Anh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **8.162** | **8.162** | **100** | **8.132** | **99,63** | **0** | **0,37** |
| 1 | Thị trấn Kỳ Đồng | 1.940 | 1.940 | 100 | 1.940 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Giang | 1.611 | 1.611 | 100 | 1.611 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Tiến | 1.903 | 1.903 | 100 | 1.873 | 98,4 | 30 | 1,6 |
| 4 | Xã Kỳ Phú | 2.708 | 2.708 | 100 | 2.708 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Có 30 ý kiến đề nghị sáp nhập 4 xã: Kỳ Phong, Kỳ Bắc, Kỳ Tiến, Kỳ Xuân và trụ sở đặt tại xã Kỳ Tiến.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Kỳ Đồng | 21 | 20 | 95 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Giang | 21 | 19 | 90.48 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Tiến | 20 | 20 | 100 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Kỳ Phú | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

16. Thành lập xã Kỳ Hoa trên cơ sở nhập xã Kỳ Tân và xã Kỳ Hoa. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kỳ Tân.

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.165** | **4.165** | **100** | **4.164** | **99,98** | **1** | **0,02** |
| 1 | Xã Kỳ Tân | 2.485 | 2.485 | 100 | 2.485 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Hoa | 1.680 | 1.680 | 100 | 1.679 | 99,94 | 1 | 0,06 |

b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND cấp huyện** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Huyện Kỳ Anh | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Thị xã Kỳ Anh | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kỳ Tân | 21 | 20 | 95,2 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Hoa | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

17. Thành lập xã Kỳ Văn trên cơ sở nhập xã Kỳ Tây, xã Kỳ Trung và xã Kỳ Văn. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kỳ Trung.

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.314** | **4.314** | **100** | **4.314** | | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Kỳ Tây | 1.727 | 1.727 | 100 | 1.727 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Trung | 527 | 527 | 100 | 527 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Văn | 2.060 | 2.060 | 100 | 2.060 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 684 cử tri (tỷ lệ 15,85% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt trụ sở trung tâm hành chính tại xã Kỳ Văn.

b) Kết quả biểu quyết HĐND

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kỳ Tây | 21 | 18 | 86 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Trung | 13 | 13 | 100 | 13 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Văn | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

**18. Thành lập xã Kỳ Khang trên cơ sở nhập xã Kỳ Khang, xã Kỳ Thọ và xã Kỳ Thư.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kỳ Thọ.**

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.754** | **5.754** | **100** | **5.753** | **99,98** | **1** | **0,02** |
| 1 | Xã Kỳ Khang | 3.305 | 3.305 | 100 | 3.305 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Thọ | 1.065 | 1.065 | 100 | 1.065 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Thư | 1384 | 1384 | 100 | 13.83 | 99,93 | 1 | 0,07 |

\* Các ý kiến khác: có 19 ý kiến đặt tên xã mới xã Thọ - Thư; 11 ý kiến đặt tên là xã Kỳ Thư - Thọ - Khang; có 194 cử tri (tỷ lệ 3,27% cử tri tham gia ý kiến) đặt tên xã Đan Du; có 11 ý kiến đặt tên xã Kỳ Thư hoặc xã Kỳ Thọ; có 40 ý kiến không đồng ý tên gọi là xã Kỳ Khang; có 05 ý kiến đặt tên xã mới xã Kỳ Anh 3; có 03 ý kiến sáp nhập 03 xã (Kỳ Thư - Kỳ Hoa - Kỳ Tân); có 05 ý kiến sáp nhập 02 xã (Kỳ Thư - Phường Hưng Trí); có 01 ý kiến sáp nhập 02 xã (Kỳ Thư - Kỳ Châu); có 01 ý kiến sáp nhập 02 xã (Kỳ Thư - Kỳ Tân).

b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kỳ Khang | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Thọ | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Kỳ Thư | 23 | 20 | 87 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

**19. Thành lập xã Kỳ Lạc trên cơ sở nhập xã Lâm Hợp và xã Kỳ Lạc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Lâm Hợp.**

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng  số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.280** | **3.280** | **100** | **3.280** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Lâm Hợp | 2.079 | 2.079 | 100 | 2.079 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Lạc | 1.201 | 1.201 | 100 | 1.201 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 13 cử tri không đồng ý với tên gọi xã Kỳ Lạc.

b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Lâm Hợp | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Lạc | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác (nếu có): Không

**20. Thành lập xã Kỳ Thượng[[3]](#footnote-3) trên cơ sở nhập xã Kỳ Sơn và xã Kỳ Thượng.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kỳ Sơn.**

a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.028** | **4.028** | **100** | **4.028** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Kỳ Sơn | 2.063 | 2.063 | 100 | 2.063 | 100% | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Thượng | 1.965 | 1.965 | 100 | 1.965 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 3.750 cử tri (tỷ lệ 93,1% cử tri tham gia ý kiến) đề xuất tên gọi xã mới là xã Kỳ Thượng.

b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | *Tỷ lệ*  *(%)* | Số đại biểu đồng ý | | *Tỷ lệ*  *%* | Số đại biểu không đồng ý | *Tỷ lệ*  *%* |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 28 | 96,55 | 28 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Kỳ Sơn | 20 | 20 | 100 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Kỳ Thượng | 22 | 22 | 100 | 22 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**21. Thành lập xã Cẩm Xuyên trên cơ sở nhập thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Quang và xã Cẩm Quan.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Cẩm Xuyên.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **8.270** | **7.869** | **95,15** | **7.859** | **99,87** | **10** | **0,13** |
| 1 | TT Cẩm Xuyên | 3.932 | 3.760 | 95,6 | 3.757 | 99,92 | 3 | 0,08 |
| 2 | Xã Cẩm Quan | 2.605 | 2.453 | 94,17 | 2.449 | 99,84 | 4 | 0,16 |
| 3 | Xã Cẩm Quang | 1.733 | 1.656 | 95,56 | 1.653 | 99,82 | 3 | 0,18 |

\* Các ý kiến khác*:* có 27 cử tri thôn Thanh Mỹ, xã Cẩm Quan đồng ý sáp nhập nhưng đề xuất đặt tên xã Cẩm Quan.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TT Cẩm Xuyên | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Quan | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Quang | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không

**22. Thành lập xã Cẩm Duệ trên cơ sở nhập xã Cẩm Mỹ, xã Cẩm Duệ và xã Cẩm Thạch.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Mỹ.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5,184** | **5.169** | **99,71** | **5.148** | **99,59** | **21** | **0,41** |
| 1. | Xã Cẩm Thạch | 1.535 | 1.535 | 100 | 1.517 | 98,83 | 18 | 1,17 |
| 2. | Xã Cẩm Mỹ | 1.676 | 1.661 | 99,11 | 1.658 | 99,82 | 3 | 0,18 |
| 3. | Xã Cẩm Duệ | 1.973 | 1.973 | 100 | 1.973 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* một số cử tri xã Cẩm Duệ và xã Cẩm Thạch có nguyện vọng xã mới sau sáp nhập từ 03 xã: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Duệ có trụ sở làm việc đặt tại UBND xã Cẩm Duệ hiện nay thì sẽ thuận lợi và phù hợp hơn.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Thạch | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Mỹ | 20 | 19 | 95 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Duệ | 23 | 21 | 91,30 | 21 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**23. Thành lập xã Thiên Cầm trên cơ sở nhập thị trấn Thiên Cầm, xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND thị trấn Thiên Cầm.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **7.711** | **7.607** | **98,65** | **7.522** | **98,88** | **85** | **1,12** |
| 1 | Xã Cẩm Nhượng | 2.669 | 2.565 | 96,1 | 2.521 | 98,28 | 44 | 1,72 |
| 2 | Xã Nam Phúc Thăng | 3.639 | 3.639 | 100 | 3.603 | 99,01 | 36 | 0,99 |
| 3 | Thị trấn Thiên Cầm | 1.403 | 1.403 | 100 | 1.398 | 99,64 | 5 | 0,36 |

\* Các ý kiến khác*:* một số cử trị tại Thị trấn Thiên Cầm có ý kiến đề nghị sáp nhập xã Cẩm Nhượng, Cẩm Dương, Cẩm Lĩnh và thị trấn Thiên Cầm đề thuận lợi cho phát triển kinh tế biển.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Nhượng | 24 | 22 | 91,67 | 22 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Nam Phúc Thăng | 24 | 21 | 87,5 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Thị trấn Thiên Cầm | 22 | 21 | 95,45 | 21 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không

**24. Thành lập xã Cẩm Hưng trên cơ sở nhập xã Cẩm Thịnh, xã Cẩm Hưng và xã Cẩm Hà.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Thịnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.157** | **5.098** | **98,86** | **5.095** | **99,94** | **3** | **0.06** |
| 1 | Xã Cẩm Hà | 1.359 | 1.337 | 98,38 | 1.335 | 99,85 | 2 | 0.15 |
| 2 | Xã Cẩm Thịnh | 1.904 | 1.904 | 100 | 1.904 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Hưng | 1.894 | 1.857 | 98,05 | 1.856 | 99,95 | 1 | 0,05 |

\* Các ý kiến khác*:* có 01 ý kiến đề nghị sáp nhập về Thị Trấn Cẩm Xuyên để có nước máy sử dụng.Một số cử tri xã Cẩm Thịnh đề xuất lấy tên xã Hưng Thịnh.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  % |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Hà | 24 | 22 | 91,67 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Thịnh | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Hưng | 21 | 18 | 85,71 | 18 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**25. Thành lập xã Cẩm Lạc trên cơ sở nhập xã Cẩm Minh, xã Cẩm Lạc và xã Cẩm Sơn.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Lạc.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.385** | **4.385** | **100** | **4.348** | | **99,16** | **37** | **0,84** |
| 1 | Xã Cẩm Minh | 1.263 | 1.263 | 100 | 1.243 | | 98,42 | 20 | 1,58 |
| 2 | Xã Cẩm Lạc | 1.717 | 1.717 | 100 | 1.716 | | 99,94 | 1 | 0,06 |
| 3 | Xã Cẩm Sơn | 1.405 | 1.405 | 100 | 1389 | | 98,86 | 16 | 1,14 |

\* Các ý kiến khác*:* tại xã Cẩm Sơn: nhiều cử tri đề xuất thay đổi tên gọi xã sau sáp nhập là tên của 3 xã Sơn Lạc Minh hoặc nếu theo phương án của cấp trên truyền thống trước đây là xã Lạc Xuyên thì thay đổi tên xã mới thành xã Lạc Xuyên; 15 cử tri đề nghị sáp nhập 3 xã Cẩm Sơn, Cẩm Hà, Cẩm Thịnh.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (% | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (% |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Minh | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Lạc | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Sơn | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**26. Thành lập xã Cẩm Trung trên cơ sở nhập xã Cẩm Lĩnh, xã Cẩm Trung và xã Cẩm Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Trung.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | | Số cử tri tham gia ý kiến | | Tỷ lệ  (%) | | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | | Số cử tri không đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | |
| **Tổng** | | | **4.895** | | **4.878** | | **99,65** | | **4.862** | | **99,67** | | **16** | | **0,33** |
| 1 | Xã Cẩm Trung | 1.648 | | 1.648 | | 100 | | 1.648 | | 100 | | 0 | | 0 | |
| 2 | Xã Cẩm Lộc | 1.380 | | 1.380 | | 100 | | 1.368 | | 99,13 | | 12 | | 0,87 | |
| 3 | Xã Cẩm Lĩnh | 1.867 | | 1.850 | | 99,09 | | 1.846 | | 99,78 | | 4 | | 0,22 | |

\* Các ý kiến khác*:* một số cử tri xã Cẩm Lĩnh không đồng tình với tên gọi xã Cẩm Trung sau sáp nhập.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Trung | 23 | 20 | 86,96 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Cẩm Lộc | 23 | 19 | 82,61 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cẩm Lĩnh | 20 | 19 | 95,0 | 19 | 100 | 0 | 0 |

Các ý kiến khác*:* Không

**27. Thành lập xã Yên Hòa trên cơ sở nhập xã Yên Hòa và xã Cẩm Dương.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Cẩm Dương.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.451** | **4.289** | **96,36** | **4.250** | **99,09** | **39** | **0,91** |
| 1 | Xã Cẩm Dương | 1.717 | 1.717 | 100% | 1.714 | 99,83 | 3 | 0,17 |
| 2 | Xã Yên Hòa | 2.734 | 2.572 | 94.07% | 2.536 | 98,6 | 36 | 1,40 |

\* Các ý kiến khác: có 01 ý kiến đề xuất sắp xếp xã Cẩm Nam về xã Yên Hoà mới, xã Cẩm Thăng về xã Cẩm Xuyên mới, xã Cẩm Phúc về xã Thiên Cầm mới; có 5 ý kiến đồng ý sáp nhập xã nhưng đề xuất đặt tên xã: Dương Yên Hoà; có 1 ý kiến đề xuất sáp nhập về Thiên Cầm.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **ĐVHC** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Cẩm Dương | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Yên Hòa | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không.

**28. Thành lập xã Thạch Hà trên cơ sở nhập thị trấn Thạch Hà, xã Thạch Long. xã Thạch Sơn.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Thạch Hà.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.983** | **6.979** | **99,84** | **6.979** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Thị trấn Thạch Hà | 3.883 | 3.883 | 100 | 3.883 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Long | 1.630 | 1.630 | 100 | 1.630 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Sơn | 1.470 | 1.466 | 99,73 | 1.466 | 100 | 0 | 0 |

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Thạch Hà | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Long | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Sơn | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác*:* Không

**29. Thành lập xã Toàn Lưu trên cơ sở nhập xã Ngọc Sơn và xã Lưu Vĩnh Sơn.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Lưu Vĩnh Sơn.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.930** | **4.806** | **97,48** | **4.806** | | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Ngọc Sơn | 885 | 855 | 100 | 855 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Lưu Vĩnh Sơn | 4.045 | 3.951 | 97,68 | 3.951 | | 100 | 0 | 0 |

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Ngọc Sơn | 18 | 18 | 100 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Lưu Vĩnh Sơn | 26 | 26 | 100 | 26 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: không.

**30. Thành lập xã Việt Xuyên trên cơ sở nhập xã Việt Tiến và xã Thạch Ngọc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Việt Tiến.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.356** | **4.266** | **97,93** | **6.266** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Việt Tiến | 3.086 | 3.086 | 100 | 3.086 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Ngọc | 1.270 | 1.180 | 92,91 | 1.180 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 1.128 cử tri (tỷ lệ 25,89% cử tri tham gia ý kiến) đề xuất trung tâm hành chính xã Việt Xuyên cũ; 221 ý kiến đề xuất xây dựng trụ sở xã mới sau sáp nhập tại cống Bồng Sơn (Trường Mai Kính cũ); 25 ý kiến đề xuất xây dựng trụ sở xã mới sau sáp nhập tại phía sau trường THCS Minh Tiến. Có 290 cử tri (tỷ lệ 6,1% cử tri tham gia ý kiến) đề xuất giữa nguyên tên xã là Việt Tiến.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **STT** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Việt Tiến | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Ngọc | 22 | 21 | 95,45 | 21 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**31. Thành lập xã Đông Kinh trên cơ sở nhập xã Thạch Kênh, xã Thạch Liên và xã Ích Hậu.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Thạch Kênh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.154** | **5.140** | **99,73** | **4.473** | | **87,02** | **666** | **12,96** |
| 1 | Xã Thạch Kênh | 1.414 | 1.414 | 100 | 1.414 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Liên | 1.493 | 1.490 | 99,8 | 1.490 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Ích Hậu | 2.247 | 2.236 | 99.51 | 1.570 | | 70,21 | 666 | 29,79 |

\* Các ý kiến khác: phương án xã đặt tên “Đông Kinh”: có 3.127/5.140 cử tri đồng ý (chiếm tỷ lệ 60,84%); có 2.013/5.140 cử tri không đồng ý (chiếm tỷ lệ 39,16%).

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **STT** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thạch Kênh | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Liên | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Ích Hậu | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 01 đại biểu HĐND xã Ích Hậu không đồng ý với tên gọi xã mới là xã Đông Kinh.

**32. Thành lập xã Thạch Xuân trên cơ sở nhập xã Nam Điền và xã Thạch Xuân.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Nam Điền.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.003** | **4.003** | **100** | **4.003** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Nam Điền | 2.199 | 2.199 | 100 | 2.199 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Xuân | 1.804 | 1.804 | 100 | 1.804 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 36 ý kiến đề xuất đặt trụ sở tại xã Thạch Xuân

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Nam Điền | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Xuân | 20 | 19 | 95 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**33. Thành lập xã Lộc Hà trên cơ sở nhập thị trấn Lộc Hà, xã Bình An, xã Thịnh Lộc và xã Thạch Kim.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Lộc Hà (cũ).**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **9.047** | **8.956** | **100** | **8.956** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Thị trấn Lộc Hà | 2.411 | 2.411 | 100 | 2.411 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Bình An | 2.413 | 2.322 | 96,23 | 2.322 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thịnh Lộc | 2.034 | 2.034 | 100 | 2.034 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Thạch Kim | 2.189 | 2.189 | 100 | 2.189 | 100 | 0 | 0 |

\* Ý kiến khác: có 02 ý kiến đề nghị đặt tên xã mới là xã Cửa Sót.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Lộc Hà | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Bình An | 23 | 23 | 100 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thịnh Lộc | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Thạch Kim | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**34. Thành lập xã Hồng Lộc trên cơ sở nhập xã Tân Lộc và xã Hồng Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Tân Lộc.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.814** | **3.814** | **100** | **3.814** | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Tân Lộc | 1.648 | 1.648 | 100 | 1.648 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hồng Lộc | 2.166 | 2.166 | 100 | 2.166 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 651 cử tri (16,23% cử tri tham gia ý kiến) đặt tên xã là xã Hồng Yến; có 161 ý kiến đặt tên xã là xã Hồng Tân.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 29 | 96,67 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Tân Lộc | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hồng Lộc | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**35. Thành lập xã Mai Phụ trên cơ sở nhập xã Mai Phụ, xã Thạch Mỹ, xã Thạch Châu và xã Phù Lưu.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Thạch Châu.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.754** | **6.739** | **99,78** | **6.723** | **99,76** | **16** | **0,24** |
| 1 | Xã Mai Phụ | 1.483 | 1.468 | 98,99 | 1.468 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Mỹ | 1.955 | 1.955 | 100 | 1.955 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Châu | 1.834 | 1.834 | 100 | 1.834 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Phù Lưu | 1.482 | 1.482 | 100 | 1.466 | 98,92 | 16 | 1,08 |

\* Các ý kiến khác: có 34 ý kiến đề nghị không đặt tên xã Mai Phụ; 01 ý kiến đề nghị đặt tên xã Thạch Lộc; 01 ý kiến đề nghị đặt tên xã Lộc Thạch; 01 ý kiến đề nghị đặt tên xã Phù Lưu Thạch và 02 ý kiến đề nghị đặt trụ sở xã Phù Lưu.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 48 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Mai Phụ | 24 | 23 | 95,83 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thạch Mỹ | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thạch Châu | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Phù Lưu | 25 | 25 | 100 | 25 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**36. Thành lập xã Can Lộc trên cơ sở nhập thị trấn Nghèn, xã Thiên Lộc và xã Vượng Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Can Lộc.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **9.884** | **9.595** | **97,08** | **9.572** | **99,76** | **23** | **0,24** |
| 1 | Thị trấn Nghèn | 5.259 | 5.148 | 97,89 | 5.147 | 99,98 | 1 | 0,02 |
| 2 | Xã Thiên Lộc | 2.412 | 2.279 | 94,49 | 2.267 | 99,47 | 12 | 0,53 |
| 3 | Xã Vượng Lộc | 2.213 | 2.168 | 97,97 | 2.158 | 99,54 | 10 | 0,46 |

\* Các ý kiến khác: có 59 ý kiến đề nghị lấy tên xã là Thiên Lộc.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND**  **cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  % | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  % |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Nghèn | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thiên Lộc | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vượng Lộc | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**37. Thành lập xã Tùng Lộc trên cơ sở nhập xã Thuần Thiện và xã Tùng Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Thuần Thiện.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.459** | **4.188** | **93,92** | **4.157** | | **99,26** | **31** | **0,74** |
| 1 | Xã Thuần Thiện | 2.194 | 2.008 | 91,52 | 1.989 | | 99,05 | 19 | 0,95 |
| 2 | Xã Tùng Lộc | 2.265 | 2.180 | 96,25 | 2.168 | | 99,45 | 12 | 0,55 |

\* Các ý kiến khác: có 136 cử tri (đạt tỷ lệ 3,05% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt trụ sở tại xã Tùng Lộc. Có 119 ý kiến đề nghị đặt tên là xã Phúc Tùng hoặc xã Tùng Phúc.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thuần Thiện | 20 | 19 | 95 | 19 | 100 |  | 0 |
| 2 | Xã Tùng Lộc | 25 | 22 | 88 | 22 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 09/19 (47,37%) đại biểu HĐND xã Thuần Thiện đề nghị xem xét đặt tên xã mới sau sáp nhập là xã Phúc Tùng.

**38. Thành lập xã Gia Hanh trên cơ sở nhập xã Gia Hanh, xã Khánh Vĩnh Yên và xã Thanh Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Khánh Vĩnh Yên.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.604** | **6.583** | **99,68** | **6.547** | **99,45** | **36** | **0,55** |
| 1 | Xã Gia Hanh | 1.815 | 1.807 | 99,56 | 1.795 | 99,34 | 12 | 0,66 |
| 2 | Xã Khánh Vĩnh Yên | 3.406 | 3.393 | 99,62 | 3.381 | 99,65 | 12 | 0,35 |
| 3 | Xã Thanh Lộc | 1.383 | 1.383 | 100 | 1.371 | 99,13 | 12 | 0,87 |

\* Các ý kiến khác: một số cử tri đề nghị đặt tên xã mới là Hồng Phong.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Gia Hanh | 22 | 20 | 90,91 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Khánh Vĩnh Yên | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Thanh Lộc | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: các đại biểu HĐND xã Khánh Vĩnh Yên đề nghị tên gọi xã mới sau sáp nhập là Hồng Phong. Có 04/23 đại biểu HĐND xã Thanh Lộc đề nghị tên gọi xã mới sau sáp nhập là Hồng Phong.

**39. Thành lập xã Trường Lưu trên cơ sở nhập xã Kim Song Trường. xã Thường Nga và xã Phú Lộc. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Kim Song Trường.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.233** | **5.127** | **97,97** | **5.095** | **99,38** | **32** | **0,62** |
| 1 | Xã Kim Song Trường | 2.645 | 2.645 | 100 | 2.623 | 99,17 | 22 | 0,83 |
| 2 | Xã Thường Nga | 1.085 | 1.026 | 94,56 | 1.021 | 99,51 | 5 | 0,49 |
| 3 | Xã Phú Lộc | 1.503 | 1.456 | 96,87 | 1.451 | 99,66 | 5 | 0,34 |

\* Các ý kiến khác: có 05 ý kiến đề nghị đặt trụ sở tại UBND xã Phú Lộc.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND**  **cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kim Song Trường | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thường Nga | 20 | 18 | 90 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Phú Lộc | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**40. Thành lập xã Xuân Lộc trên cơ sở nhập xã Sơn Lộc. xã Quang Lộc và xã Xuân Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Quang Lộc.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.944** | **5.777** | **97,19** | **5.709** | **98,82** | **68** | **1,18** |
| 1 | Xã Sơn Lộc | 1.720 | 1.682 | 97,79 | 1.649 | 98,04 | 33 | 1,96 |
| 2 | Xã Quang Lộc | 1.868 | 1.783 | 95,45 | 1.775 | 99,55 | 8 | 0,45 |
| 3 | Xã Xuân Lộc | 2.356 | 2.312 | 98,13 | 2.285 | 98,83 | 27 | 1,17 |

\* Các ý kiến khác: có 02 ý kiến đề nghị lấy tên xã mới là Quang Lộc. 02 ý kiến đề nghị lấy tên Thăng Long; 01 ý kiến đề nghị lấy tên Trà Sơn.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND**  **cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Sơn Lộc | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Quang Lộc | 23 | 21 | 91,3 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Xuân Lộc | 24 | 23 | 95,83 | 23 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: đề nghị sáp nhập thôn Khe Giao 1 và Khe Giao 2 thuộc xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà sáp nhập về xã Sơn Lôc để thuận tiên trong công tác quản lý, thuận canh, thuận cư và đảm bảo an ninh trật tự.

**41. Thành lập xã Đồng Lộc trên cơ sở nhập thị trấn Đồng Lộc. xã Thượng Lộc và xã Mỹ Lộc.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND thị trấn Đồng Lộc.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.320** | **6.211** | **98,28** | **6.185** | **99,58** | **26** | **0,42** |
| 1 | Thị trấn Đồng Lộc | 2.765 | 2.657 | 96,09 | 2.649 | 99,70 | 8 | 0,30 |
| 2 | Xã Thượng Lộc | 1.448 | 1.447 | 99,93 | 1.442 | 99,65 | 5 | 0,35 |
| 3 | Xã Mỹ Lộc | 2.107 | 2.107 | 100 | 2.094 | 99,38 | 13 | 0,62 |

\* Các ý kiến khác: có 13 ý kiến đề nghị lấy tên xã mới là Mỹ Đồng Thượng; 01 ý kiến đề nghị sáp nhập một phần xã Xuân Lộc (vùng giáp ranh khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc) vào xã này.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND**  **cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 24 | 92,31 | 26 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | TT Đồng Lộc | 40 | 34 | 85 | 34 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Thượng Lộc | 20 | 20 | 100 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Mỹ Lộc | 20 | 19 | 95 | 19 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không

**42. Thành lập xã Tiên Điền trên cơ sở nhập thị trấn Tiên Điền, xã Xuân Yên, Xuân Mỹ và Xuân Thành.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Nghi Xuân.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **5.718** | **5.536** | **96,82** | **5.304** | | **95,81** | **232** | **4,19** |
| 1 | TT Tiên Điền | 1.747 | 1.667 | 95,42 | 1.649 | | 98,92 | 18 | 1,08 |
| 2 | Xã Xuân Yên | 1.447 | 1.391 | 96,1 | 1.388 | | 99,8 | 3 | 0.2 |
| 3 | Xã Xuân Mỹ | 1.185 | 1.185 | 100 | 1.185 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Thành | 1.339 | 1.293 | 96,6 | 1.082 | | 83,7 | 211 | 16,3 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*:Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 23 | 88,5 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Tiên Điền | 24 | 20 | 83,3 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xuân Yên | 23 | 22 | 95,7 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Xuân Mỹ | 24 | 22 | 91,6 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Thành | 24 | 24 | 100 | 24 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**43. Thành lập xã Nghi Xuân trên cơ sở nhập thị trấn Xuân An, xã Xuân Giang, xã Xuân Hồng, xã Xuân Viên và xã Xuân Lĩnh.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND thị trấn Xuân An.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **8.983** | **8.686** | **96,69** | **8.508** | **97,95** | **178** | **2,05** |
| 1 | Xã Xuân Lĩnh | 883 | 798 | 90,37 | 784 | 98,25 | 14 | 1,8 |
| 2 | Thị trấn Xuân An | 3.215 | 3.136 | 97,54 | 3.136 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Xuân Giang | 1.730 | 1.685 | 97,4 | 1.526 | 90,56 | 159 | 9,4 |
| 4 | Xã Xuân Hồng | 1.845 | 1.758 | 95,28 | 1.756 | 99,89 | 2 | 0,11 |
| 5 | Xã Xuân Viên | 1310 | 1309 | 99,92 | 1306 | 99,77 | 3 | 0,2 |

Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 23 | 88,5 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Xuân An | 21 | 19 | 90,5 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xuân Giang | 23 | 18 | 78,3 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Xuân Hồng | 21 | 19 | 90,5 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Viên | 19 | 18 | 94,7 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Xã Xuân Lĩnh | 19 | 17 | 89,5 | 17 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Không.

**44. Thành lập xã Cổ Đạm trên cơ sở nhập xã Cương Gián. xã Xuân Liên và xã Cổ Đạm.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Xuân Liên.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **7.457** | **7.179** | **96,27** | **6.463** | **90,03** | **716** | **9,97** |
| 1 | Xã Cương Gián | 3.349 | 3.136 | 93,6 | 2.424 | 77,3 | 712 | 22,7 |
| 2 | Xã Xuân Liên | 1.740 | 1.723 | 99,02 | 1.722 | 98,97 | 1 | 0,06 |
| 3 | Xã Cổ Đạm | 2.368 | 2.320 | 98,0 | 2.317 | 99,87 | 3 | 0,13 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 23 | 88,5 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Cương Gián | 25 | 23 | 92 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xuân Liên | 14 | 14 | 100 | 14 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Cổ Đạm | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**45. Thành lập xã Đan Hải trên cơ sở nhập xã Đan Trường. xã Xuân Hải. xã Xuân Hội và xã Xuân Phổ.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Xuân Phổ.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **6.334** | **6.234** | **98,42** | **6.208** | | **99,58** | **26** | **0,42** |
| 1 | Xã Đan Trường | 2.180 | 2.124 | 97,43 | 2.103 | | 99,01 | 21 | 0,98 |
| 2 | Xã Xuân Hải | 1.317 | 1.274 | 96,74 | 1.270 | | 99,69 | 4 | 0,31 |
| 3 | Xã Xuân Hội | 1.605 | 1.605 | 100 | 1.605 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Phổ | 1.232 | 1.231 | 99,92 | 1.230 | | 99,92 | 1 | 0,08 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 26 | 23 | 88,5 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Đan Trường | 26 | 21 | 80,8 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Xuân Hải | 23 | 22 | 95,7 | 22 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Xuân Hội | 21 | 18 | 85,7 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Xuân Phổ | 24 | 22 | 91,7 | 22 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**46. Thành lập xã Đức Thọ trên cơ sở nhập thị trấn Đức Thọ, xã Tùng Ảnh, xã Hòa Lạc và xã Tân Dân. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Đức Thọ.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **9.578** | **9.180** | **95,84** | **9.165** | | **99,84** | **15** | **0,16** |
| 1 | Thị Trấn Đức Thọ | 3.294 | 3.255 | 98,8 | 3.255 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tùng Ảnh | 2.042 | 1.928 | 94,45 | 1.924 | | 99,8 | 4 | 0,21 |
| 3 | Xã Hòa Lạc | 1.951 | 1.812 | 92,8 | 1.803 | | 99,5 | 9 | 0,5 |
| 4 | Xã Tân Dân | 2.291 | 2.185 | 95,4 | 2.183 | | 99,9 | 2 | 0,09 |

\* Các ý kiến khác: có 18 ý kiến đề nghị đổi tên thành xã Châu Lĩnh.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 30 | 100 | 10 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Đức Thọ | 23 | 23 | 100 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tùng Ảnh | 22 | 22 | 100 | 22 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hòa Lạc | 25 | 24 | 96 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Tân Dân | 22 | 20 | 90,9 | 20 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**47. Thành lập xã Đức Đồng trên cơ sở nhập xã Đức Đồng, xã Đức Lạng và xã Tân Hương.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Đức Đồng.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **2.753** | **2.668** | **96,91** | **2.633** | | **98,7** | **35** | **1,31** |
| 1 | Xã Đức Đồng | 1.514 | 1.454 | 96,04 | 1.449 | | 99.65 | 5 | 0,34 |
| 2 | Xã Đức Lạng | 864 | 864 | 100 | 838 | | 97,0 | 26 | 3,01 |
| 3 | Xã Tân Hương | 375 | 350 | 93,3 | 346 | | 98,8 | 04 | 1,14 |

\* Các ý kiến khác: 04 ý kiến đặt tên xã Đại Đồng hoặc Tân Đại Đồng.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 30 | 100 | 10 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Đức Đồng | 19 | 18 | 94,74 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Đức Lạng | 17 | 16 | 94 | 16 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Tân Hương | 13 | 13 | 100 | 13 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**48. Thành lập xã Đức Quang trên cơ sở nhập xã Quang Vĩnh, xã Bùi La Nhân và xã Yên Hồ.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Bùi La Nhân.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.637** | **4.405** | **95,0** | **4.403** | **99,95** | **2** | **0,05** |
| 1 | Xã Quang Vĩnh | 1.049 | 1.003 | 95,6 | 1.003 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Bùi La Nhân | 2.182 | 2.072 | 95,0 | 2072 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Yên Hồ | 1.406 | 1.330 | 94,6 | 1328 | 99,85 | 2 | 0,15 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 30 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Quang Vĩnh | 24 | 23 | 95,8 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Bùi La Nhân | 21 | 21 | 100 | 21 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Yên Hồ | 24 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

**49. Thành lập xã Đức Thịnh trên cơ sở nhập xã Thanh Bình Thịnh, xã Lâm Trung Thủy và xã An Dũng.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Lâm Trung Thủy.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **10,199** | **9.854** | **96,62** | **9.826** | **99,72** | **28** | **0,28** |
| 1 | Xã Thanh Bình Thịnh | 3.972 | 3.764 | 94,8 | 3.747 | 99,54 | 17 | 0,45 |
| 2 | Xã Lâm Trung Thủy | 3.541 | 3.473 | 98,08 | 3.462 | 99,68 | 11 | 0,32 |
| 3 | Xã An Dũng | 2.686 | 2.617 | 97,4 | 2.617 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 02 ý kiến không đồng tình việc sáp nhập 3 xã; 01 ý kiến đề nghị đặt tên xã là xã Thái Yên.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 30 | 100 | 10 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Thanh Bình Thịnh | 28 | 28 | 100 | 28 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Lâm Trung Thủy | 25 | 25 | 100 | 25 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã An Dũng | 23 | 22 | 95,6 | 22 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

**50. Thành lập xã Đức Minh trên cơ sở nhập xã Trường Sơn, xã Tùng Châu và xã Liên Minh. Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Trường Sơn.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.277** | **4.146** | **96,94** | **4.129** | **99,59** | **17** | **0,41** |
| 1 | Xã Trường Sơn | 1.891 | 1.887 | 99,78 | 1.871 | 99,15 | 16 | 0,85 |
| 2 | Xã Tùng Châu | 1.101 | 1.076 | 97,99 | 1.075 | 99,91 | 1 | 0,09 |
| 3 | Xã Liên Minh | 1.285 | 1.183 | 93,25 | 1.183 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 30 | 30 | 100 | 10 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Trường Sơn | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tùng Châu | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Liên Minh | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có)*: Không

**51. Thành lập xã Hương Sơn trên cơ sở nhập thị trấn Phố Châu, xã Sơn Phú, xã Sơn Bằng, xã Sơn Ninh và xã Sơn Trung.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Hương Sơn.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **7.408** | **7.398** | **99,87** | **7.377** | **99,72** | **21** | **0,28** |
| 1 | TT Phố Châu | 2.820 | 2.820 | 100 | 2809 | 99,61 | 11 | 0,39 |
| 2 | Xã Sơn Phú | 1.114 | 1.110 | 99,64 | 1106 | 99,64 | 04 | 0,36 |
| 3 | Xã Sơn Bằng | 960 | 960 | 100 | 956 | 99,58 | 04 | 0,42 |
| 4 | Xã Sơn Ninh | 962 | 962 | 100 | 960 | 99,79 | 02 | 0,21 |
| 5 | Xã Sơn Trung | 1.552 | 1546 | 99,61 | 1.546 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 32 ý kiến cử tri không đồng tính với phương án Sơn Ninh; có 05 ý kiến khác không đồng tình việc nhập 05 xã do địa bàn quá rộng.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | TT Phố Châu | 25 | 24 | 96 | 24 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Sơn Phú | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Sơn Bằng | 14 | 12 | 85,71 | 12 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Sơn Ninh | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Xã Sơn Trung | 20 | 20 | 100 | 20 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**52. Thành lập xã Sơn Tây trên cơ sở nhập thị trấn Tây Sơn và xã Sơn Tây.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Sơn Tây[[4]](#footnote-4).**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.784** | **3.702** | **97,83** | **3.696** | | **99,84** | **5** | **0,14** |
| 1 | Thị trấn Tây Sơn | 1.201 | 1.132 | 94,25 | 1.126 | | 99,56 | 5 | 0,44 |
| 2 | Xã Sơn Tây | 2.583 | 2.570 | 99,50 | 2.570 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 2.189 cử tri (tỷ lệ 59,13% cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt trụ sở của xã mới tại UBND xã Sơn Tây cũ; có 01 ý kiến đề nghị sáp nhập các xã Sơn Kim 2, xã Sơn Kim 1 và thị trấn Tây Sơn.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Tây Sơn | 19 | 18 | 94,74 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Sơn Tây | 24 | 24 | 100 | 24 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**53. Thành lập xã Tứ Mỹ trên cơ sở nhập xã Châu Bình. xã Tân Mỹ Hà và xã Mỹ Long.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Mỹ Long.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.945** | **4.913** | **99,35** | **4.880** | | **99,33** | **33** | **0,67** |
| 1 | Xã Châu Bình | 1.838 | 1.838 | 100 | 1822 | | 99,13 | 16 | 0,87 |
| 2 | Xã Tân Mỹ Hà | 1.691 | 1.659 | 98,11 | 1642 | | 98,98 | 17 | 1,02 |
| 3 | Xã Mỹ Long | 1.416 | 1.416 | 100 | 1416 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 05 ý kiến không đồng ý phương án xã Châu Bình; 01 ý kiến đề nghị xây dựng trụ sở tại địa điểm khu đất Hội quán Tây Hà; có 01 ý kiến nên nhập xã An Hòa Thịnh với xã Tân Mỹ Hà; có 01 ý kiến đặt tên xã là xã Tân Hương Sơn.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND các xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Châu Bình | 35 | 32 | 91,43 | 32 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Tân Mỹ Hà | 21 | 20 | 95,24 | 20 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Mỹ Long | 33 | 32 | 96,97 | 32 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**54. Thành lập xã Sơn Giang trên cơ sở nhập xã Sơn Lâm. xã Sơn Giang và xã Quang Diệm.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Quang Diệm.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.348** | **4.335** | **99,70** | **4.305** | **99,31** | **30** | **0,69** |
| 1 | Xã Sơn Lâm | 826 | 826 | 100 | 821 | 99,39 | 05 | 0,61 |
| 2 | Xã Sơn Giang | 1.572 | 1.559 | 99,17 | 1.550 | 99,42 | 09 | 0,58 |
| 3 | Xã Quang Diệm | 1.950 | 1.950 | 100 | 1.934 | 99,18 | 16 | 0,82 |

\* Các ý kiến khác: có 02 đại diện cử tri có ý kiến không đồng tình về tên xã sau sáp nhập; có 02 ý kiến đồng tình phương án sáp nhập nhưng nguyện vọng sáp nhập Sơn Lâm, Sơn Lĩnh và Sơn Hồng

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, các xã, thị trấn** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND các xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Sơn Lâm | 18 | 18 | 100 | 18 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Sơn Giang | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Quang Diệm | 21 | 18 | 85,71 | 18 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**55. Thành lập xã Sơn Tiến trên cơ sở nhập xã Sơn Lễ, xã Sơn Tiến và xã An Hòa Thịnh.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã An Hòa Thịnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.804** | **4.804** | **100** | **4.791** | **99,73** | **13** | **0,27** |
| 1 | Xã Sơn Lễ | 1.207 | 1.207 | 100 | 1.195 | 99,01 | 12 | 0,99 |
| 2 | Xã Sơn Tiến | 1.664 | 1.664 | 100 | 1.664 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã An Hòa Thịnh | 1.933 | 1.933 | 100 | 1.932 | 99,95 | 01 | 0,05 |

\* Các kiến khác: có 07 ý kiến đặt tên xã theo tên Hương Sơn 1. 2. 3... hoặc lấy tên nhân vật lịch sử như: Cao Thắng. Thiên Nhẫn; có 01 ý kiến không đồng ý vì địa bàn rộng. khó khăn trong giao thông đi lại; có 01 ý kiến đề nghị nên nhập 04 xã gồm Sơn Lễ, Sơn Tiến, An Hòa Thịnh và Sơn Ninh; có 01 ý kiến sau khi sáp nhập nên đặt trụ sở tại xã Sơn Lễ.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND các xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Sơn Lễ | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Sơn Tiến | 22 | 22 | 100 | 22 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã An Hòa Thịnh | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**56. Thành lập xã Sơn Hồng trên cơ sở nhập xã Sơn Hồng và xã Sơn Lĩnh.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Sơn Lĩnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **2,000** | **2.000** | **100** | **1.987** | | **99,35** | **13** | **0,65** |
| 1 | Xã Sơn Hồng | 1.098 | 1.098 | 100 | 1.095 | | 99,73 | 03 | 0,27 |
| 2 | Xã Sơn Lĩnh | 902 | 902 | 100 | 892 | | 98,89 | 10 | 1,11 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, các xã, thị trấn** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND các xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Sơn Hồng | 21 | 19 | 90,48 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Sơn Lĩnh | 15 | 14 | 99,33 | 14 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**57. Thành lập xã Kim Hoa trên cơ sở nhập xã Kim Hoa và xã Hàm Trường.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Hàm Trường.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.852** | **4.852** | **100** | **4.829** | | **99,53** | **26** | **0,47** |
| 1 | Xã Kim Hoa | 2.607 | 2.607 | 100 | 2.588 | | 99,27 | 19 | 0,73 |
| 2 | Xã Hàm Trường | 2.245 | 2.245 | 100 | 2.241 | | 99,82 | 04 | 0,18 |

\* Các ý kiến khác: có 04 ý kiến cử tri đồng tình với chủ trương sáp nhập nhưng vẫn băn khoăn do địa bàn rộng khó quản lý, điều hành; có 01 ý kiến nên nhập xã Kim Hoa với xã Sơn Bằng; có 03 ý kiến đề xuất nên đặt trụ sở tại xã Kim Hoa.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND cấp xã**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, các xã, thị trấn** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 32 | 31 | 96,88 | 31 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND các xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Kim Hoa | 23 | 23 | 100 | 23 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hàm Trường | 36 | 36 | 100 | 36 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**58. Thành lập xã Vũ Quang trên cơ sở nhập thị trấn Vũ Quang, xã Hương Minh, xã Quang Thọ và xã Thọ Điền.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Vũ Quang.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.957** | **3.773** | **95,35** | **3.773** | | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Thị trấn Vũ Quang | 1.122 | 1.122 | 100 | 1.122 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Minh | 743 | 729 | 98,12 | 729 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Quang Thọ | 1.086 | 1.003 | 92,36 | 1003 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Thọ Điền | 1.006 | 919 | 91,35 | 919 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 23 | 20 | 86,96 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Thị trấn Vũ Quang | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Minh | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Quang Thọ | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 4 | Xã Thọ Điền | 20 | 19 | 95 | 19 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* Đại biểu HĐND xã Quang Thọ đề nghị xem xét địa điểm đặt trụ sở UBND xã; Giữ nguyên điểm trường khu tái định cư Hói Trung.

**59. Thành lập xã Mai Hoa trên cơ sở nhập xã Ân Phú, xã Đức Giang và xã Đức Lĩnh.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Đức Lĩnh.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.272** | **2.789** | **85,24** | **2.782** | | **99,75** | **7** | **0,25** |
| 1 | Xã Ân Phú | 546 | 474 | 86,81 | 470 | | 99,16 | 4 | 0,84 |
| 2 | Xã Đức Giang | 956 | 771 | 80,65 | 769 | | 99,74 | 2 | 0,26 |
| 3 | Xã Đức Lĩnh | 1.770 | 1.544 | 87,23 | 1.543 | | 99,94 | 1 | 0,06 |

\* Ý kiến khác: một số cử tri đề xuất trụ sở đặt tại xã Đức Giang và tên gọi là xã Ân Phú hoăc xã Ân Giang Lĩnh.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 23 | 20 | 86,96 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Ân Phú | 15 | 14 | 93,33 | 14 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Đức Giang | 17 | 17 | 100 | 17 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Đức Lĩnh | 21 | 21 | 100 | 21 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác *(nếu có):* HĐND xã Ân Phú đề nghị trụ sở đóng tại xã Đức Giang; Tên gọi là xã Ân Phú hoặc xã Ân Giang Lĩnh.

**60. Thành lập xã Thượng Đức trên cơ sở nhập xã Đức Bồng, xã Đức Hương và xã Đức Liên.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Đức Hương.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **2.719** | **2.553** | **93,89** | **2.548** | | **99,80** | **5** | **0,20** |
| 1 | Xã Đức Bồng | 1.000 | 989 | 98,90 | 985 | | 99,60 | 4 | 0,40 |
| 2 | Xã Đức Hương | 984 | 912 | 92,68 | 912 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Đức Liên | 735 | 652 | 88,71 | 651 | | 99,85 | 1 | 0,15 |

\* Các ý kiến khác: có 01 cử tri đề xuất tên gọi là xã Thượng Bồng; có 02 cử tri đề xuất sáp nhập 04 xã (Quang Thọ, Đức Liên, Đức Hương và Đức Bồng).

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 23 | 20 | 86,96 | 20 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Đức Bồng | 18 | 16 | 88,88 | 16 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Đức Hương | 16 | 15 | 93,75 | 15 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Đức Liên | 15 | 14 | 93,33 | 14 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**61. Thành lập xã Hương Khê trên cơ sở nhập thị trấn Hương Khê, xã Hương Long và xã Phú Gia.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND huyện Hương Khê.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **7.588** | **7.478** | **98,55** | **7.456** | **99,71** | **19** | **0,25** |
| 1 | Xã Phú Gia | 1.345 | 1.289 | 95,84 | 1.280 | 99,30 | 8 | 0,62 |
| 2 | Xã Hương Long | 1.494 | 1.489 | 99,67 | 1.483 | 99,60 | 5 | 0,34 |
| 3 | TT Hương Khê | 4.749 | 4.700 | 98,97 | 4.693 | 99,85 | 6 | 0,13 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TT Hương Khê | 41 | 40 | 97,56 | 40 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Long | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Phú Gia | 20 | 20 | 100 | 20 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**62. Thành lập xã Hương Phố trên cơ sở nhập xã Hương Giang, xã Hương Thủy và xã Gia Phố.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Gia Phố.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.979** | **3.967** | **99,70** | **3.963** | | **99,90** | **4** | **0,10** |
| 1 | Xã Hương Giang | 1.350 | 1.340 | 99,26 | 1.337 | | 99,78 | 3 | 0,22 |
| 2 | Xã Hương Thủy | 1.153 | 1.151 | 99,83 | 1.150 | | 99,91 | 1 | 0,09 |
| 3 | Xã Gia Phố | 1.476 | 1.476 | 100 | 1.476 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: có 599 cử tri (tỷ lệ 15,09 % cử tri tham gia ý kiến) đề nghị đặt trụ sở hành chính sau sáp nhập xã là tại UBND xã Hương Thủy; có 88 cử tri có ý kiến đề nghị đặt tên xã là Chu Lễ; 15 ý kiến đề nghị sáp nhập với Phúc Đồng; 01 ý kiến đề nghị đặt trụ sở tại xã Hương Giang.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Gia Phố | 21 | 19 | 90,48 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Thủy | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hương Giang | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không

**63. Thành lập xã Hương Đô trên cơ sở nhập xã Lộc Yên, xã Hương Đô và xã Hương Trà.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Hương Trà.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **3.847** | **3.710** | **96,44** | **3.710** | | **100** | **0** | **0** |
| 1 | Xã Hương Trà | 904 | 904 | 100 | 904 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Đô | 1.303 | 1.191 | 91,40 | 1.191 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Lộc Yên | 1.640 | 1.615 | 98,48 | 1.615 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hương Trà | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Đô | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Lộc Yên | 20 | 19 | 95,0 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không

**64. Thành lập xã Hà Linh trên cơ sở nhập xã Điền Mỹ và xã Hà Linh.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Hà Linh.**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **2.952** | **2.863** | **96,99** | **2.840** | | **99,20** | **23** | **0,80** |
| 1 | Xã Hà Linh | 1.599 | 1.599 | 100 | 1.599 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Điền Mỹ | 1.353 | 1.264 | 93,42 | 1.241 | | 98,18 | 23 | 1,82 |

\* Ý kiến khác: có 54 kiến nghị địa điểm đặt trụ sở; 06 kiến nghị liên quan đến phương án nhập khác và 01 kiến nghị liên quan đến đặt tên xã.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | **29** | **29** | **100** | **29** | | **100** | **0** | **0** |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Hà Linh | 20 | 19 | 95 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Điền Mỹ | 20 | 20 | 100 | 20 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**65. Thành lập xã Hương Bình trên cơ sở nhập xã Hòa Hải, xã Hương Bình và xã Phúc Đồng.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Hương Bình.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.388** | **4.300** | **97,99** | **4.276** | **99,44** | **24** | **0,56** |
| 1 | Xã Hương Bình | 1.256 | 1.221 | 97,21 | 1.221 | 100 | 0 | 0,00 |
| 2 | Xã Hòa Hải | 1.685 | 1.639 | 97,27 | 1.632 | 99,57 | 7 | 0,43 |
| 3 | Xã Phúc Đồng | 1.447 | 1.440 | 99,52 | 1.423 | 98,82 | 17 | 1,18 |

\* Các ý kiến khác: có 411 cử tri (đạt 9,55% cử tri tham gia ý kiến) đại diện hộ gia đình kiến nghị đặt trụ sở ĐVHC mới tại xã Phúc Đồng; 02 cử tri kiến nghị đề nghị sau sáp nhập xã đặt tên mới là xã Phúc Đồng và trụ sở đặt tại xã Phúc Đồng.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hòa Hải | 19 | 18 | 94,74 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Bình | 17 | 17 | 100 | 17 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Phúc Đồng | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**66. Thành lập xã Phúc Trạch trên cơ sở nhập xã Hương Trạch, xã Phúc Trạch và xã Hương Liên.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Phúc Trạch.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.254** | **4.223** | | **99,27** | | **4.163** | | **98,58** | **60** | **1,42** | |
| 1 | Xã Hương Trạch | 1.863 | | 1.861 | 99,89 | 1.828 | | | 98,23 | 33 | | 1,77 |
| 2 | Xã Phúc Trạch | 1.768 | | 1.744 | 98,64 | 1.742 | | | 99,89 | 2 | | 0,11 |
| 3 | Xã Hương Liên | 623 | | 618 | 99,20 | 593 | | | 95,95 | 25 | | 4,05 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**b) Kết quả biểu quyết HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Xã Hương Trạch | 23 | 23 | 100 | 23 | | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Phúc Trạch | 19 | 19 | 100 | 19 | | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hương Liên | 14 | 11 | 78,57 | 11 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**67. Thành lập xã Hương Xuân trên cơ sở nhập xã Hương Lâm, xã Hương Vĩnh và xã Hương Xuân.** **Địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới: UBND xã Hương Xuân.**

**a) Kết quả lấy ý kiến Nhân dân**

| **Stt** | **ĐVHC cấp xã** | **Số lượng cử tri** | | | | **Kết quả lấy ý kiến cử tri** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cử tri | Số cử tri tham gia ý kiến | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri đồng ý | | Tỷ lệ  (%) | Số cử tri không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **Tổng** | | **4.160** | **3.783** | **90,94** | **3.720** | | **98,33** | **63** | **1,67** |
| 1 | Xã Hương Lâm | 1.697 | 1.397 | 82,32 | 1.339 | | 95,85 | 58 | 4,15 |
| 2 | Xã Hương Vĩnh | 1.410 | 1.334 | 94,61 | 1.329 | | 99,63 | 5 | 0,37 |
| 3 | Xã Hương Xuân | 1.053 | 1.052 | 99,91 | 1.052 | | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: Không.

**b) Kết quả biểu quyết của HĐND các cấp**

| **Stt** | **HĐND cấp huyện, cấp xã** | **Số lượng đại biểu HĐND** | | | **Kết quả biểu quyết** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số đại biểu HĐND | Số đại biểu tham dự kỳ họp | Tỷ lệ (%) | Số đại biểu đồng ý | Tỷ lệ  (%) | Số đại biểu không đồng ý | Tỷ lệ  (%) |
| **I** | **HĐND tỉnh** | 52 | 48 | 100 | 48 | 100 | 0 | 0 |
| **II** | **HĐND huyện** | 29 | 29 | 100 | 29 | 100 | 0 | 0 |
| **III** | **HĐND cấp xã** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã Hương Lâm | 20 | 19 | 95 | 19 | 100 | 0 | 0 |
| 2 | Xã Hương Vĩnh | 20 | 18 | 90 | 18 | 100 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Hương Xuân | 19 | 19 | 100 | 19 | 100 | 0 | 0 |

\* Các ý kiến khác: tại xã Hương Vĩnh có 01 ý kiến đề nghị đặt trụ sở xã sau sắp xếp tại UBND xã Hương Vĩnh hiện nay./.

**II. KẾT QUẢ LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ**

Sau khi xem xét đề nghị của UBND tỉnh Hà Tĩnh 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 năm 2025 của tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ kết quả biểu quyết của Thành viên Chính phủ, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 118/NQ-CP ngày 05/5/2025 thông qua hồ sơ Đề án và 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 sắp xếp ĐVHC cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh.

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp; kết quả lấy ý kiến Thành viên Chính phủ về hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh./.

1. Điều chỉnh phương án địa điểm đặt trụ sở ĐVHC mới từ “UBND xã Thạch Đài” sang “UBND xã Tân Lâm Hương” sau khi lấy ý kiến Nhân dân [↑](#footnote-ref-1)
2. Điều chỉnh phương án đặt tên gọi “xã Phương Giai” thành “xã Kỳ Xuân” sau khi lấy ý kiến Nhân dân. [↑](#footnote-ref-2)
3. Điều chỉnh phương án đặt tên gọi “xã Vọng Sơn” thành “xã Kỳ Thượng” sau khi lấy ý kiến Nhân dân. [↑](#footnote-ref-3)
4. Điều chỉnh phương án địa điểm đặt trụ sở “UBND thị trấn Tây Sơn” thành “UBND xã Sơn Tây” sau khi lấy ý kiến Nhân dân [↑](#footnote-ref-4)