**Phụ lục II**

**PHẠM VI HÀNH LANG BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC HUYỆN VĨNH CỬU**

*(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 | Suối Boong - 2 | Suối Boong - 2 | Vĩnh Cửu | Phú Lý | 1250910 | 433230 | 1248617 | 433992 | 30 | 30 | a, c |
| 2 | Suối Ràng | Suối Ràng | Vĩnh Cửu | Phú Lý | Rừng | Rừng | 1251323 | 434375 | 30 | 30 | a, c |
| 3 | Suối Kốp | Suối Kốp | Vĩnh Cửu | Phú Lý | 1256215 | 434792 | 1249720 | 434792 | 30 | 30 | a, c |
| 4 | Suối Sa Mách | Suối Sa Mách | Vĩnh Cửu | Phú Lý | Rừng | Rừng | 1247206 | 436451 | 30 | 30 | a, c |
| 5 | Suối Boong - 1 | Suối Boong - 1 | Vĩnh Cửu | Phú Lý | Rừng | Rừng | 1252224 | 433574 | 30 | 30 | a, c |
| 6 | Rạch Mọi | Rạch Mọi | Vĩnh Cửu | Bình Hòa | 1216049 | 397109 | 1213851 | 395734 | 10 | 10 | a |
| 7 | Rạch Bến Cá | Rạch Bến Cá | Vĩnh Cửu | Bình Hòa | 1216240 | 396481 | 1217627 | 393865 | 10 | 10 | a |
| 8 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Bình Hòa | 1217627 | 393865 | 1213770 | 395765 | 30 | 30 | a, b, c |
| 9 | Rạch Bà Bướm | Rạch Bà Bướm | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1222641 | 397097 | 1221974 | 396945 | 10 | 10 | a |
| 10 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1220794 | 400455 | 1219322 | 396448 | 30 | 30 | a, b, d |
| 11 | Rạch Long Chiến | Rạch Long Chiến | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1223009 | 398607 | 1223182 | 399237 | 10 | 10 | a |
| 12 | Rạch Bàu Tre | Rạch Bàu Tre | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1220665 | 399922 | 1220918 | 400297 | 10 | 10 | a |
| 13 | Rạch Cầu Ốc | Rạch Cầu Ốc | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1219362 | 398063 | 1220110 | 397593 | 10 | 10 | a |
| 14 | Kênh Tổng Phổ | Kênh Tổng Phổ | Vĩnh Cửu | Bình Lợi | 1219182 | 398115 | 1219735 | 397390 | 10 | 10 | a |
| 15 | Rạch Bến Cá | Rạch Bến Cá | Vĩnh Cửu | Tân bình | 1218586 | 394643 | 1216059 | 394627 | 10 | 10 | a |
| 16 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Tân Bình | 1219322 | 396448 | 1217663 | 393905 | 30 | 30 | a, b, c |
| 17 | Rạch Mọi | Rạch Mọi | Vĩnh Cửu | Tân Bình | 1216093 | 397633 | 1216049 | 397109 | 10 | 10 | a |
| 18 | Suối Mương Ổ | Suối Mương Ổ | Vĩnh Cửu | Tân Bình | 1216023 | 398466 | 1216611 | 398380 | 10 | 10 | a |
| 19 | Rạch Đông | Sông Mây | Vĩnh Cửu | Tân An | 1217913 | 415210 | 1218860 | 407851 | 10 | 10 | a |
| 20 | Phụ Lưu Sông Mây | Phụ Lưu Sông Mây | Vĩnh Cửu | Tân An | 1220902 | 415154 | 1218766 | 414173 | 10 | 10 | a |
| 21 | Suối Cạn | Suối Cạn | Vĩnh Cửu | Tân An | 1221354 | 416570 | 1217921 | 414903 | 10 | 10 | a |
| 22 | Suối Chân Chùa | Suối Chân Chùa | Vĩnh Cửu | Tân An | 1216461 | 413086 | 1218046 | 409844 | 10 | 10 | a |
| 23 | Suối Tân An | Suối Tân An | Vĩnh Cửu | Tân An | 1222708 | 415406 | 1222758 | 411646 | 10 | 10 | a |
| 24 | Suối Bà Giá | Suối Bà Giá | Vĩnh Cửu | Tân An | 1224398 | 413809 | 1224630 | 412811 | 10 | 10 | a |
| 25 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Tân An | 1224469 | 412808 | 1226204 | 417360 | 30 | 30 | a, b, c |
| 26 | Suối Bà Giá | Suối Bà Giá | Vĩnh Cửu | Trị An | 1225733 | 415834 | 1224486 | 412838 | 10 | 10 | a |
| 27 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Trị An | 1226200 | 417346 | 1224469 | 412808 | 30 | 30 | a, b, c |
| 28 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Trị An | 1226200 | 417346 | 1224469 | 412808 | 30 | 30 | a, b, c |
| 29 | Suối Cát | Suối Cát | Vĩnh Cửu | Trị An | 1226948 | 415105 | 1225737 | 412145 | 10 | 10 | a |
| 30 | Suối Sâu | Suối Sâu | Vĩnh Cửu | Trị An | 1223424 | 415891 | 1223869 | 417609 | 10 | 10 | a |
| 31 | Suối Hiếu Liêm 2 | Suối Hiếu Liêm 2 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1228936 | 420605 | 1227885 | 420347 | 30 | 30 | a, c |
| 32 | Suối Hiếu Liêm 1 | Suối Hiếu Liêm 1 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1228273 | 418433 | 1227675 | 416251 | 30 | 30 | a, c |
| 33 | Suối Cầu 7 | Suối Cầu 7 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1228769 | 414332 | 1228769 | 414332 | 30 | 30 | a, c |
| 34 | Suối Cầu 6 | Suối Cầu 6 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1230066 | 414507 | 1230066 | 414507 | 30 | 30 | a, c |
| 35 | Suối Cầu 5 | Suối Cầu 5 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1231349 | 415182 | 1231287 | 413197 | 30 | 30 | a, c |
| 36 | Suối Cầu 4 | Suối Cầu 4 | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1232044 | 414243 | 1232312 | 414443 | 30 | 30 | a, c |
| 37 | Sông Bé | Sông Bé | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1229663 | 413642 | 1232449 | 414282 | 30 | 30 | a, b, c |
| 38 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Hiếu Liêm | 1227805 | 420597 | 1228649 | 414182 | 30 | 30 | a, b, c |
| 39 | Suối Boong - 1 | Suối Boong - 1 | Vĩnh Cửu | Mã Đà | Rừng | Rừng | 1251686 | 432456 | 30 | 30 | a, c |
| 40 | Sông Mây | Sông Mây | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân | 1217089 | 418934 | 1218074 | 415788 | 30 | 30 | a, c |
| 41 | Suối Đá Bàn | Suối Đá Bàn | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân | 1221839 | 422104 | 1223483 | 418487 | 30 | 30 | a, c |
| 42 | Suối Sâu | Suối Sâu | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân | 1221533 | 418664 | 1223451 | 418166 | 30 | 30 | a, c |
| 43 | Suối Đá Kè | Suối Đá Kè | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân | 1220999 | 422881 | 1221312 | 419106 | 30 | 30 | a, c |
| 44 | Suối Cạn | Suối Cạn | Vĩnh Cửu | Vĩnh Tân | 1219402 | 417289 | 1218074 | 415788 | 30 | 30 | a, c |
| 45 | Suối Bà Ba | Suối Bà Ba | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1217152 | 402897 | 1218634 | 403726 | 10 | 10 | a |
| 46 | Suối Thiên Tân 1 | Suối Thiên Tân 1 | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1218843 | 405569 | 1219522 | 406298 | 10 | 10 | a |
| 47 | Suối Đá | Suối Đá | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1215974 | 410569 | 1218028 | 409831 | 10 | 10 | a |
| 48 | Suối Lớn | Suối Lớn | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1216430 | 409530 | 1218324 | 408952 | 10 | 10 | a |
| 49 | Suối Chân Chùa | Suối Chân Chùa | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1216409 | 411908 | 1217396 | 410453 | 10 | 10 | a |
| 50 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | 1218885 | 407783 | 1220431 | 401037 | 30 | 30 | a, b, c |
| 51 | Suối Thạnh Phú 1 | Suối Thạnh Phú 1 | Vĩnh Cửu | Thiện Tân | Mỏ đá | Mỏ đá | 1220442 | 401046 | 15 | 15 | a, b |
| 52 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | 1220431 | 401037 | 1220794 | 400455 | 30 | 30 | a, b, c |
| 53 | Suối Bà Ba | Suối Bà Ba | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | 1216848 | 401658 | 1217349 | 402967 | 10 | 10 | a |
| 54 | Suối Thạnh Phú 1 | Suối Thạnh Phú 1 | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | Mỏ đá | Mỏ đá | 1220456 | 400993 | 15 | 15 | a, b |
| 55 | Suối Mương Ồ | Suối Mương Ồ | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | 1218825 | 399767 | 1217027 | 398813 | 10 | 10 | a |
| 56 | Suối Tân Trạch | Suối Tân Trạch | Vĩnh Cửu | Thạnh Phú | 1217874 | 400642 | 1219012 | 401381 | 10 | 10 | a |
| 57 | Sông Đồng Nai | Sông Đồng Nai | Vĩnh Cửu | TT. Vĩnh An | 1228043 | 421678 | 1226186 | 417370 | 30 | 30 | a, b, c |
| 58 | Suối Sâu | Suối Sâu | Vĩnh Cửu | TT. Vĩnh An | 1223503 | 418508 | 1223827 | 418344 | 30 | 30 | a, c |