**Phụ lục VIII**

**PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HUYỆN TRẢNG BOM**

*(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** | **Huyện** | **Thị trấn/****Xã** | **Tọa độ điểm đầu** | **Tọa độ điểm cuối** |
| **X** | **Y** | **X** | **Y** | **Bờ trái** | **Bờ phải** |
| 1 | Sông Buông | Suối Sông Nhạn | Trảng Bom | An Viễn | 1202962 | 422700 | 1203990 | 419592 | 20 | 20 | a, b |
| 2 | Sông Buông | Sông Buông | Trảng Bom | An Viễn | 1203990 | 419592 | 1206228 | 417329 | 20 | 20 | a, b |
| 3 | Suối Tre | Suối Tre | Trảng Bom | Đồi 61 | 1207176 | 422054 | 1207186 | 418020 | 10 | 10 | a |
| 4 | Sông Buông | Sông Buông | Trảng Bom | Đồi 61 | 1204861 | 419606 | 1207230 | 417159 | 20 | 20 | a, b |
| 5 | Suối Tre | Suối Đá | Trảng Bom | Đồi 61 | 1207186 | 418020 | 1207230 | 417159 | 10 | 10 | a |
| 6 | Sông Buông | Suối Sông Nhạn | Trảng Bom | Đồi 61 | 1203390 | 422616 | 1203644 | 421648 | 20 | 20 | a, b |
| 7 | Suối 2 - Giang Điền | Suối 2 - Giang Điền | Trảng Bom | Giang Điền | 1208857 | 416349 | 1207833 | 416308 | 10 | 10 | a |
| 8 | Sông Buông | Sông Buông | Trảng Bom | Giang Điền | 1207230 | 417159 | 1206706 | 414501 | 20 | 20 | a, b |
| 9 | Suối Quảng Tiến - Trảng Bom | Suối 1 - Quảng Tiến | Trảng Bom | Quảng Tiến | 1211062 | 416919 | 1211844 | 416202 | 10 | 10 | a |
| 10 | Suối Quảng Phát | Suối Quảng Phát | Trảng Bom | Bình Minh | 1211874 | 416177 | 1212977 | 415660 | 10 | 10 | a |
| 11 | Suối Đĩa | Suối Đĩa | Trảng Bom | Bình Minh | 1210388 | 413734 | 1211917 | 416052 | 10 | 10 | a |
| 12 | Sông Lạnh | Sông Lạnh | Trảng Bom | Bình Minh | 1216335 | 417761 | 1216534 | 416864 | 20 | 20 | a, b |
| 13 | Sông Mây | Sông Mây | Trảng Bom | Bình Minh | 1216971 | 418710 | 1217319 | 416818 | 20 | 20 | a, b |
| 14 | Suối 1 - Bắc Sơn | Suối 1 - Bắc Sơn | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1214588 | 413317 | 1213735 | 414370 | 10 | 10 | a |
| 15 | Suối 2 - Bắc Sơn | Suối 2 - Bắc Sơn | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1212260 | 412317 | 1213560 | 414552 | 10 | 10 | a |
| 16 | Suối 3 - Bắc Sơn | Suối 3 - Bắc Sơn | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1211486 | 411433 | 1209961 | 411513 | 10 | 10 | a |
| 17 | Suối 4 - Bắc Sơn | Suối 4 - Bắc Sơn | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1210014 | 413305 | 1209629 | 411914 | 10 | 10 | a |
| 18 | Suối Đục | Suối Đục | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1215664 | 416638 | 1217319 | 416818 | 20 | 20 | a, b |
| 19 | Sông Lạnh | Sông Mây | Trảng Bom | Bắc Sơn | 1217319 | 416818 | 1217711 | 414736 | 20 | 20 | a, b |
| 20 | Suối 1 - Hố Nai 3 | Suối 1 - Hố Nai 4 | Trảng Bom | Hố Nai 3 | 1213837 | 409121 | 1216467 | 409658 | 10 | 10 | a |
| 21 | Suối 4 - Hố Nai 3 | Suối 4 - Hố Nai 4 | Trảng Bom | Hố Nai 3 | 1209961 | 411513 | 1208542 | 411418 | 10 | 10 | a |
| 22 | Suối Quảng Tiến Trảng Bom | Suối 1 - Quảng Tiến | Trảng Bom | TT.Trảng Bom | 1211062 | 416919 | 1211844 | 416202 | 10 | 10 | a |
| 23 | Suối Quảng Phát | Suối Quảng Phát | Trảng Bom | TT.Trảng Bom | 1211604 | 415904 | 1212975 | 415727 | 10 | 10 | a |
| 24 | Mương Suối Đá | Mương Suối Đá | Trảng Bom | TT.Trảng Bom | 1211197 | 419804 | 1213519 | 417260 | 10 | 10 | a |
| 25 | Suối Tiên | Suối Tiên | Trảng Bom | Sông Trầu | 1217922 | 422319 | 1217337 | 419709 | 10 | 10 | a |
| 26 | Suối Rểt | Suối Rểt | Trảng Bom | Sông Trầu | 1214363 | 423127 | 1214557 | 421997 | 10 | 10 | a |
| 27 | Mương Suối Đá | Mương Suối Đá | Trảng Bom | Sông Trầu | 1211696 | 419649 | 1213279 | 417730 | 10 | 10 | a |
| 28 | Sông Thao | Sông Thao | Trảng Bom | Sông Trầu | 1213195 | 422483 | 1216335 | 417761 | 20 | 20 | a, b |
| 29 | Suối Ba Xi | Suối Ba Xi | Trảng Bom | Sông Trầu |  |  |  |  | 10 | 10 | a |
| 30 | Suối Tiên | Suối 1 - Cây Gáo | Trảng Bom | Cây Gáo | 1218343 | 425075 | 1217901 | 423114 | 10 | 10 | a |
| 31 | Suối 2 - Cây Gáo | Suối 2 - Cây Gáo | Trảng Bom | Cây Gáo | 1218920 | 424520 | 1218523 | 423420 | 10 | 10 | a |
| 32 | Suối Cạn | Suối 3 - Cây Gáo | Trảng Bom | Cây Gáo | 1221724 | 424343 | 1220979 | 423151 | 10 | 10 | a |
| 33 | Suối Sâu | Suối Sâu | Trảng Bom | Cây Gáo | 1220607 | 424652 | 1220843 | 422609 | 10 | 10 | a |
| 34 | Suối 1 - Thanh Bình | Suối 1 - Thanh Bình | Trảng Bom | Thanh Bình | 1224455 | 425661 | 1225438 | 424783 | 10 | 10 | a |
| 35 | Suối Dâu | Suối Dâu | Trảng Bom | Tây Hòa | 1207896 | 423471 | 1207176 | 422054 | 10 | 10 | a |
| 36 | Suối Đá Bàn | Suối Đá Bàn | Trảng Bom | Tây Hòa | 1206642 | 423496 | 1207269 | 422229 | 10 | 10 | a |
| 37 | Sông Thao | Sông Thao | Trảng Bom | Tây Hòa | 1212165 | 425554 | 1213195 | 422483 | 20 | 20 | a, b |
| 38 | Suối Rết | Suối Rết | Trảng Bom | Tây Hòa | 1214956 | 423914 | 1214363 | 423127 | 10 | 10 | a |
| 39 | Suối Dâu | Suối Dâu | Trảng Bom | Trung Hòa | 1209005 | 424481 | 1207896 | 423471 | 10 | 10 | a |
| 40 | Sông Thao | Sông Thao | Trảng Bom | Trung Hòa | 1211433 | 426353 | 1211219 | 423956 | 20 | 20 | a, b |
| 41 | Suối Thác | Suối Thác | Trảng Bom | Trung Hòa | 1204981 | 424780 | 1204604 | 423366 | 10 | 10 | a |
| 42 | Suối Đá Bàn | Suối Đá Bàn | Trảng Bom | Trung Hòa | 1206386 | 424269 | 1206291 | 424007 | 10 | 10 | a |
| 43 | Sông Buông | Suối Sông Nhạn | Trảng Bom | Trung Hòa | 1202962 | 422700 | 1203390 | 422616 | 20 | 20 | a, b |
| 44 | Suối Dâu | Suối Dâu | Trảng Bom | Đông Hòa | 1208967 | 425789 | 1209005 | 424481 | 10 | 10 | a |
| 45 | Suối Thác | Suối Thác | Trảng Bom | Đông Hòa | 1205304 | 426493 | 1204981 | 424780 | 10 | 10 | a |
| 46 | Suối Đá Bàn | Suối Đá Bàn | Trảng Bom | Đông Hòa | 1207694 | 425949 | 1206214 | 424130 | 10 | 10 | a |
| 47 | Đập Thủy lợi Hưng Long | Suối Dâu | Trảng Bom | Hưng Thịnh | 1208514 | 427346 | 1208967 | 425789 | 10 | 10 | a |
| 48 | Suối Công An | Suối Bà Son | Trảng Bom | Hưng Thịnh | 1205441 | 428636 | 1204532 | 427409 | 10 | 10 | a |
| 49 | Suối Công An | Suối Công An | Trảng Bom | Hưng Thịnh | 1205862 | 428505 | 1203208 | 427186 | 10 | 10 | a |
| 50 | Suối Gia Nhan | Suối Gia Nhan | Trảng Bom | Bàu Hàm | 1213627 | 430382 | 1213669 | 428790 | 10 | 10 | a |
| 51 | Suối Gia Đức | Suối Gia Đức | Trảng Bom | Bàu Hàm | 1213517 | 429173 | 1213488 | 428897 | 10 | 10 | a |
| 52 | Suối Gia Nhan | Suối Gia Nhan | Trảng Bom | Sông Thao | 1213669 | 428790 | 1212969 | 426911 | 10 | 10 | a |
| 53 | Suối Gia Đức | Suối Gia Đức | Trảng Bom | Sông Thao | 1212253 | 430287 | 1213457 | 428553 | 10 | 10 | a |
| 54 | Suối Rết | Suối Rết | Trảng Bom | Sông Thao | 1216496 | 425871 | 1214363 | 423127 | 10 | 10 | a |
| 55 | Sông Thao | Sông Thao | Trảng Bom | Sông Thao | 1214973 | 427482 | 1211468 | 426363 | 20 | 20 | a, b |
| 56 | Suối Hưng Lộc - 1 | Suối Hưng Lộc - 1 | Trảng Bom | Sông Thao | 1211247 | 428996 | 1212743 | 426858 | 10 | 10 | a |
| 57 | Suối Hưng Lộc - 2 | Suối Hưng Lộc - 2 | Trảng Bom | Sông Thao | 1211197 | 428618 | 1211483 | 428386 | 10 | 10 | a |
| 58 | Suối Bàu Hàm 2 - 1 | Suối Bàu Hàm 2 - 2 | Trảng Bom | Sông Thao | 1212030 | 430197 | 1213308 | 428650 | 10 | 10 | a |