**Phụ lục I**

**PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HUYỆN TÂN PHÚ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 60/2022/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

| **STT** | **Tên nguồn nước** | | **Phạm vi hành chính** | | **Tọa độ địa lý** | | | | **Phạm vi hành lang bảo vệ nguồn nước (m)** | | **Chức năng hành lang bảo vệ nguồn nước** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tại địa phương** | **Theo Quyết định số 4520/QĐ-UBND** | **Tọa độ điểm đầu** | | **Tọa độ điểm cuối** | |
| **Huyện** | **Thị trấn/xã** | **X** | **Y** | **X** | **Y** | **Bờ trái** | **Bờ phải** |
| 1 | Suối Đa Tôn | Suối Đa Tôn | Tân Phú | Phú Xuân | 1247496 | 467962 | 1247770 | 470869 | 5 | 5 | a |
| 2 | Suối Cầu Dài | Suối Phú Xuân 1 | Tân Phú | Phú Xuân | 1253978 | 466148 | 1253729 | 465733 | 5 | 5 | a |
| 3 | Suối Muội | Suối Muội | Tân Phú | Trà Cổ | 1245693 | 465193 | 1243897 | 466700 | 10 | 10 | a |
| 4 | Suối Trà Cổ | Suối Trà Cổ | Tân Phú | Trà Cổ | 1245794 | 466958 | 1243294 | 467383 | 10 | 10 | a |
| 5 | Suối Đa Tôn | Suối Đa Tôn | Tân Phú | Phú Điền | 1239031 | 467350 | 1236897 | 466902 | 5 | 5 | a |
| 6 | Suối Đa Chà | Suối Đắc Trà | Tân Phú | Phú Điền | 1237006 | 464742 | 1236334 | 468044 | 5 | 5 | a |
| 7 | Sông La Ngà | Sông La Ngà | Tân Phú | Phú Điền | 1239746 | 470234 | 1236049 | 468213 | 30 | 30 | a, b, c |
| 8 | Suối C3 hay suối Cầu Sắt | Suối Tà Lài 2 | Tân Phú | Tà Lài | 1260364 | 458178 | 1259801 | 458281 | 5 | 5 | a |
| 9 | Suối Đạ Nhau | Suối Tà Lài 3 | Tân Phú | Tà Lài | 1260037 | 457236 | 1259552 | 457395 | 5 | 5 | a |
| 10 | Suối Vàm Hô | Suối Tà Lài 4 | Tân Phú | Tà Lài | 1259413 | 456314 | 1258806 | 457565 | 5 | 5 | a |
| 11 | Suối Đạ Rung | Suối Tà Lài 5 | Tân Phú | Tà Lài | 1258379 | 457084 | 1258787 | 457558 | 5 | 5 | a |
| 12 | Suối Út E | Suối Tà Lài 6 | Tân Phú | Tà Lài | 1258033 | 455724 | 1255538 | 457123 | 5 | 5 | a |
| 13 | Suối Đạ Gủa | Suối Tà Lài 7 | Tân Phú | Tà Lài | 1258605 | 454596 | 1259210 | 455646 | 5 | 5 | a |
| 14 | Suối Tám Minh | Suối Tà Lài 8 | Tân Phú | Tà Lài | 1259051 | 458069 | 1259319 | 458039 | 5 | 5 | a |
| 15 | Suối Lục Bình | Suối Tà Lài 9 | Tân Phú | Tà Lài | 1255831 | 459290 | 1253016 | 457437 | 5 | 5 | a |
| 16 | Suối Lưỡi Búa | Suối Núi Tượng - Tà Lài | Tân Phú | Tà Lài | 1259998 | 459963 | 1260490 | 459242 | 10 | 10 | a |
| 17 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Tân Phú | Tà Lài | 1260490 | 459242 | 1253016 | 457437 | 30 | 30 | a, b, c |
| 18 | Suối Trà Cổ | Suối Trà Cổ | Tân Phú | Phú Thanh | 1245630 | 467192 | 1242375 | 467105 | 5 | 5 | a |
| 19 | Suối Đa Tôn | Suối Đa Tôn | Tân Phú | Phú Thanh | 1247770 | 470869 | 1244834 | 470681 | 5 | 5 | a |
| 20 | Suối Cầu Cha | Suối Cầu Cha | Tân Phú | Phú Thanh | 1243861 | 471996 | 1243625 | 469861 | 5 | 5 | a |
| 21 | Sông La Ngà | Sông La Ngà | Tân Phú | Phú Thanh | 1243308 | 472157 | 1239746 | 470234 | 30 | 30 | a, b, c |
| 22 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Tân Phú | Phú Thịnh | 1252981 | 457428 | 1250189 | 455012 | 30 | 30 | a, b, c |
| 23 | Suối ấp 3 Phú Thịnh | Suối Tà Lài 9 | Tân Phú | Phú Thịnh | 1253269 | 457906 | 1252981 | 457428 | 5 | 5 | a |
| 24 | Suối Thủy Nhập Sơn | Suối 1 - Phú Tân | Tân Phú | Phú Thịnh | 1250836 | 458013 | 1250189 | 455012 | 5 | 5 | a |
| 25 | Suối Đập Lúa | Suối Đắc Lua - 1 | Tân Phú | Đắc Lua | 1273890 | 451035 | 1275495 | 448382 | 5 | 5 | a |
| 26 | Suối Đa bong kua | Suối Đắc Lua - 2 | Tân Phú | Đắc Lua | 1274324 | 451276 | 1275861 | 452056 | 5 | 5 | a |
| 27 | Suối ấp 5 | Suối ấp 4 | Tân Phú | Đắc Lua | 1272086 | 458476 | 1273615 | 459098 | 5 | 5 | a |
| 28 | Mương tiêu ấp 4 | Suối Đắc Lua - 3 | Tân Phú | Đắc Lua | 1275154 | 457829 | 1272486 | 457525 | 5 | 5 | a |
| 29 | Mương tiêu ấp 5 | Suối Đắc Lua - 4 | Tân Phú | Đắc Lua | 1276529 | 457376 | 1275441 | 457608 | 5 | 5 | a |
| 30 | Mương tiêu ấp 3 | Suối Đắc Lua - 5 | Tân Phú | Đắc Lua | 1275345 | 457307 | 1275268 | 457630 | 5 | 5 | a |
| 31 | Suối Cầu ba cây | Suối Đắc Lua - 6 | Tân Phú | Đắc Lua | 1275613 | 455150 | 1276486 | 455563 | 5 | 5 | a |
| 32 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Tân Phú | Đắc Lua | 1277724 | 453095 | 1259810 | 458285 | 30 | 30 | a, b, c |
| 33 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1263426 | 464973 | 1261123 | 462931 | 30 | 30 | a, b, c |
| 34 | Sông Đa Guy | Sông Đa Guy | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1264044 | 470722 | 1264692 | 469595 | 30 | 30 | a, b, c |
| 35 | Sông Đạ Huoai | Sông Đạ Huoai | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1264692 | 469595 | 1264451 | 469142 | 30 | 30 | a, b, c |
| 36 | Suối Đá | Suối Đá | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1260437 | 467684 | 1262999 | 467619 | 5 | 5 | a |
| 37 | Phụ lưu sông Đạ Huoai | Phụ lưu sông Đạ Huoai | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1263916 | 469774 | 1263187 | 467745 | 5 | 5 | a |
| 38 | Suối Kỳ | Suối Kỳ | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1259726 | 465128 | 1261287 | 463271 | 5 | 5 | a |
| 39 | Suối Kẻ | Suối Kẻ | Tân Phú | Nam Cát Tiên | 1259584 | 463602 | 1259870 | 463984 | 5 | 5 | a |
| 40 | Suối Đá | Suối Đá | Tân Phú | Phú Lập | 1258003 | 460236 | 1257362 | 460793 | 5 | 5 | a |
| 41 | Mương ấp 2 | Mương Nước | Tân Phú | Phú Lập | 1257111 | 461832 | 1257179 | 461912 | 5 | 5 | a |
| 42 | Suối Ấp 1,2 | Suối Phú Lập | Tân Phú | Phú Lập | 1255503 | 461391 | 1255831 | 459290 | 5 | 5 | a |
| 43 | Suối Đa Tôn | Suối Thanh Sơn 3 | Tân Phú | Thanh Sơn | 1251868 | 469989 | 1248121 | 470800 | 10 | 10 | a |
| 44 | Suối Đá | Suối Đá | Tân Phú | Thanh Sơn | 1250779 | 469474 | 1249083 | 470445 | 10 | 10 | a |
| 45 | Suối Cầu Trắng | Suối Cầu Trắng | Tân Phú | Thanh Sơn | 1250726 | 471385 | 1248700 | 471436 | 10 | 10 | a |
| 46 | Kênh N2 | Suối Thanh Sơn 2 | Tân Phú | Thanh Sơn | 1248859 | 470279 | 1248051 | 470599 | 10 | 10 | a |
| 47 | Suối Đa Tôn | Kênh N1 | Tân Phú | Thanh Sơn | 1248453 | 469725 | 1248017 | 470609 | 10 | 10 | a |
| 48 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Tân Phú | Núi Tượng | 1261123 | 462934 | 1260512 | 459236 | 30 | 30 | a, b, c |
| 49 | Mương ấp 6A, 6B | Suối Núi Tượng-1 | Tân Phú | Núi Tượng | 1259736 | 462307 | 1260805 | 461541 | 5 | 5 | a |
| 50 | Suối Núi Tượng - Tà Lài | Suối Núi Tượng - Tà Lài | Tân Phú | Núi Tượng | 1260633 | 460208 | 1260512 | 459236 | 5 | 5 | a |
| 51 | Mương trên Núi Tượng | Suối Kỳ | Tân Phú | Núi Tượng | 1259724 | 465127 | 1259820 | 464020 | 5 | 5 | a |
| 52 | Mương trên Phú Xuân - Núi Tượng | Suối Núi Tượng | Tân Phú | Núi Tượng | 1253983 | 465906 | 1256220 | 465371 | 5 | 5 | a |
| 53 | Suối Đa Guy | Phụ lưu Sông Đa Guy-4 | Tân Phú | Phú An | 1254335 | 473193 | 1260341 | 471148 | 5 | 5 | a |
| 54 | Suối Đa Guy | Sông Đa Guy | Tân Phú | Phú An | 1260074 | 472435 | 1264038 | 470726 | 5 | 5 | a |
| 55 | Suối Đa Guy | Phụ lưu sông Đa Guy-3 | Tân Phú | Phú An | 1261108 | 470001 | 1261283 | 470919 | 5 | 5 | a |
| 56 | Suối Đa Guy | Phụ lưu sông Đa Guy-2 | Tân Phú | Phú An | 1261845 | 470228 | 1261995 | 470926 | 5 | 5 | a |
| 57 | Suối Đa Guy | Phụ lưu sông Đa Guy-1 | Tân Phú | Phú An | 1262564 | 470350 | 1263704 | 471175 | 5 | 5 | a |
| 58 | Suối Đá-2 | Suối Đá-2 | Tân Phú | Phú An | 1256415 | 470487 | 1255190 | 471204 | 5 | 5 | a |
| 59 | Suối Đá-1 | Suối Đá-1 | Tân Phú | Phú An | 1253552 | 468235 | 1260435 | 467685 | 5 | 5 | a |
| 60 | Suối Phú An | Suối Phú An | Tân Phú | Phú An | 1253399 | 468785 | 1252715 | 467756 | 5 | 5 | a |
| 61 | Suối Đa Kai | Suối Cầu Cha | Tân Phú | Phú Bình | 1245687 | 473155 | 1244832 | 471690 | 5 | 5 | a |
| 62 | Sông La Ngà | Sông La Ngà | Tân Phú | Phú Bình | 1244412 | 475269 | 1243310 | 472135 | 30 | 30 | a, b, c |
| 63 | Suối Cầu Be | Sông Câu Be | Tân Phú | Phú Bình | 1249205 | 475054 | 1244412 | 475269 | 5 | 5 | a |
| 64 | Suối Cầu Trắng | Suối Cầu Trắng | Tân Phú | Phú Lâm | 1249393 | 471118 | 1247756 | 470874 | 10 | 10 | a |
| 65 | Suối Đa Tôn | Suối Đa Tôn | Tân Phú | Phú Lâm | 1247765 | 470874 | 1244855 | 470672 | 10 | 10 | a |
| 66 | Suối Cầu Cha | Suối Cầu Cha | Tân Phú | Phú Lâm | 1244832 | 471640 | 1244855 | 470672 | 10 | 10 | a |
| 67 | Suối Cầu Trắng | Suối Cầu Trắng | Tân Phú | Phú Trung | 1252105 | 472638 | 1250748 | 471375 | 5 | 5 | a |
| 68 | Suối Cầu Be | Sông Câu Be | Tân Phú | Phú Trung | 1251194 | 474594 | 1249205 | 475054 | 5 | 5 | a |
| 69 | Suối Nhỏ | Suối Nhỏ | Tân Phú | Phú Sơn | 1253384 | 476420 | 1251206 | 474685 | 5 | 5 | a |
| 70 | Suối Phú Sơn - Phú Trung | Sông Câu Be | Tân Phú | Phú Sơn | 1254472 | 475804 | 1252471 | 474067 | 5 | 5 | a |
| 71 | Suối Phú Sơn 1 | Suối Phú Sơn 1 | Tân Phú | Phú Sơn | 1256506 | 477476 | 1255239 | 477315 | 5 | 5 | a |
| 72 | Suối Phú Sơn 2 | Suối Phú Sơn 2 | Tân Phú | Phú Sơn | 1254857 | 476450 | 1256377 | 475262 | 5 | 5 | a |