**Phụ lục 2**

**DANH MỤC BỔ SUNG CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT LÚA,**

**ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ, ĐẤT RỪNG ĐẶC DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2016**

*(Kèm theo Nghị quyết số 15 /2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của HĐND thành phố)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Mục đích sử dụng** | **Địa điểm** | **Tổng diện tích dự án (ha)** | **Trong đó** |
| Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Đất khác (ha) |
| 1 | Cải tạo mặt bằng làm hồ chứa nước Bàu Tràm | Xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang | 0,9000 | 0,5800 |  |  | 0,3200 |
| 2 | Mở rộng trụ sở UBND xã Hòa Phước | Xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang | 0,4558 | 0,4558 |  |  | 0,0000 |
| 3 | Khu tái định cư Tà Lang - Giàn Bí | Xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang | 8,7234 | 0,5000 |  |  | 8,2234 |
| 4 | Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương tại khu vực mặt tiền đường QL 14B | Xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang | 0,4773 | 0,4773 |  |  | 0,0000 |
| 5 | Khu tái định cư cho các hộ giải tỏa dự án tuyến đường Hòa Phước - Hòa Khương tại khu vực mặt tiền đường ĐT 605 | Xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang | 0,8207 | 0,0500 |  |  | 0,7707 |
| 6 | Khu trồng rau an toàn tại xã Hòa Phước của Công ty CP sản xuất và thương mại Việt Thiên Ngân | Xã Hòa Phước, huyện Hào Vang | 12,0000 | 9,3000 |  |  | 2,7000 |
| 7 | Khu phụ trợ phục vụ Khu công nghệ cao Đà Nẵng | Xã Hòa Liên và Hòa Ninh, huyện Hòa Vang | 102,3100 | 6,0000 |  |  | 96,3100 |
| 8 | Khu Đô thị sinh thái phía Bắc đường Hoàng Văn Thái | Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang | 87,4456 | 24,0000 |  |  | 63,4456 |
| 9 | Khu Đô thị sinh thái phía Tây đường tránh Nam hầm Hải Vân | Xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang | 97,2304 | 14,0000 |  |  | 83,2304 |
| **Số TT** | **Mục đích sử dụng** | **Địa diểm** | **Tổng diện tích dự án (ha)** | **Trong đó** |
| Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Đất khác (ha) |
| 10 | Khu Đô thị sinh thái phía Đông đường tránh Nam hầm Hải Vân | Hòa Sơn | 60,1235 | 11,0000 |  |  | 49,1235 |
| 11 | Kho dự trữ lương thực | Hòa Phước | 1,0000 | 0,9500 |  |  | 0,0500 |
| 12 | Khu đô thị phía Tây Nam Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang | Hòa Phong | 9,4067 | 9,0000 |  |  | 0,4067 |
| 13 | Khu văn phòng làm việc Chi nhánh cấp nước Hòa Vang | Hòa Phong | 0,2535 | 0,1000 |  |  | 0,1535 |
| 14 | Trang trại bò sữa tại xã Hòa Phong | Hòa Phong, Hòa Khương | 127,8300 | 98,5000 |  |  | 29,3300 |
| 15 | Khôi phục ĐZ 110KV từ TBA 500KV Đà Nẵng đến TBA 110 KV Liên Trì | Hòa Châu | 0,8332 | 0,1600 |  |  | 0,6732 |
| 16 | Điều chỉnh Tuyến đường ĐH2 | Hòa Nhơn, Hòa Sơn | 27,8851 | 3,2000 |  |  | 24,6851 |
| 17 | Đường giao thông thôn tân hạnh đi Nhơn Thọ 1. HM: Đường từ lò gạch Thanh Bình đi thôn Quá Giáng Nam 1 | Hòa Phước | 0,3610 | 0,0500 |  |  | 0,3110 |
| 18 | Đường giao thông thôn tân hạnh đi Nhơn Thọ 1. HM: Đường GT từ thôn Giáng Nam 1 đi QL 1A | Hòa Phước | 0,1575 | 0,0300 |  |  | 0,1275 |
| **Số TT** | **Mục đích sử dụng** | **Địa diểm** | **Tổng diện tích dự án (ha)** | **Trong đó** |
| Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Đất khác (ha) |
| 19 | Đường giao thông thôn tân hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: Đường GT từ cánh đồng Rộc Quần đi ngã tư Nhơn Thọ | Hòa Phước | 0,3350 | 0,0110 |  |  | 0,3240 |
| 20 | Đường giao thông thôn tân hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: Đường GT ngã tư Nhơn Thọ đi lò gạch Thanh Bình | Hòa Phước | 0,3460 | 0,0541 |  |  | 0,2919 |
| 21 | Đường giao thông thôn tân hạnh đi Nhơn thọ 1. HM: Đường từ ngã ba Tân Hạnh đi cánh đồng Rộc Quần. | Hòa Phước | 0,3980 | 0,0575 |  |  | 0,3405 |
| 22 | Nâng cấp, mở rộng đường từ Gò Đá đi kho dự trự Quốc Gia | Hòa Khương | 0,6500 | 0,1125 |  |  | 0,5375 |
| 23 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: Tuyến QL14B đi Phú Sơn 2( GĐ3) | Hòa Khương | 0,7300 | 0,1000 |  |  | 0,6300 |
| 24 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: Tuyến QL14B đi Phú Sơn 2( GĐ4) | Hòa Khương | 0,7300 | 0,0500 |  |  | 0,6800 |
| 25 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Đường từ Cẩm Toại tây đi Phước Sơn ( GĐ2) | Hòa Phong | 0,3000 | 0,2500 |  |  | 0,0500 |
| 26 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ (GĐ4) | Hòa Phong | 1,1100 | 0,8100 |  |  | 0,3000 |
| **Số TT** | **Mục đích sử dụng** | **Địa diểm** | **Tổng diện tích dự án (ha)** | **Trong đó** |
| Đất trồng lúa (ha) | Đất rừng phòng hộ (ha) | Đất rừng đặc dụng (ha) | Đất khác (ha) |
| 27 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ (GĐ5) | Hòa Phong | 0,7200 | 0,3500 |  |  | 0,3700 |
| 28 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2) HM: Tuyến đường Dương Lâm 2 đi Khương Mỹ (GĐ6) | Hòa Phong | 0,8800 | 0,1000 |  |  | 0,7800 |
| 29 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ3) | Hòa Nhơn | 0,2700 | 0,0500 |  |  | 0,2200 |
| 30 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ4) | Hòa Nhơn | 0,5000 | 0,0200 |  |  | 0,4800 |
| 31 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ5) | Hòa Phú | 0,7100 | 0,2000 |  |  | 0,5100 |
| 32 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ6) | Hòa Phú | 1,1979 | 0,3000 |  |  | 0,8979 |
| 33 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ7) | Hòa Phú | 0,8400 | 0,2000 |  |  | 0,6400 |
| 34 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ8) | Hòa Nhơn | 1,3653 | 0,3000 |  |  | 1,0653 |
| 35 | Đường giao thông ô tô đến TT xã (GĐ2), HM: Tuyến Phước Thuận Phước Hưng (GĐ9) | Hòa Nhơn | 0,8900 | 0,5000 |  |  | 0,3900 |
| 36 | Móng trụ tuyến cáp treo số 4, số 5 quần thể du lịch Bà Nà-Suối Mơ |  | 0,0882 |  |  | 0,0882 |  |
|  | **Tổng cộng** |  | **550,2741** | **181,8182** |  | **0,0882** | **368,3677** |