|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục**  **BỔ SUNG DANH MỤC CÁC TRƯỜNG HỢP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM 2023 TỈNH ĐỒNG NAI (LẦN 2)**  *(Kèm theo Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐND*  *ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)* | | | | | | | |
| **STT** | **Tên dự án** | **Vị trí** | | **Diện tích dự án (ha)** | **Trong đó** | | |
| **Huyện, Thành phố** | **Xã, phường, thị trấn** | **Đất trồng lúa (ha)** | **Đất rừng phòng hộ (ha)** | **Đất rừng đặc dụng (ha)** |
| 1 | Kho KV1 | Vĩnh Cửu | Tân An | 20,00 | 2,32 |  |  |
| 2 | Nhà kho chứa hàng | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1,19 | 0,20 |  |  |
| 3 | Dự án sửa chữa, đào, nạo vét lòng hồ chứa nước Suối Đầm | Trảng Bom | Sông Thao | 1,20 | 0,27 |  |  |
| 4 | Trung tâm thương mại tại phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa | Biên Hòa | Hiệp Hòa | 11,66 | 5,34 |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  | **34,05** | **8,13** |  |  |