**DANH MỤC KHU VỰC HẠN CHẾ KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT TỈNH BÌNH DƯƠNG - VÙNG HẠN CHẾ HỖN HỢP**

(*Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ....../....../2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương*)

| **TT** | **Tên khu vực hạn chế** | **Phạm vi hành chính khu vực hạn chế** | **Diện tích khu vực hạn chế (km2)** | **Tầng chứa nước hạn chế khai thác** | **Biện pháp thực hiện hạn chế  khai thác nước dưới đất** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Thành phố Thuận An** | | | | |  |
| 1.1 | - Vùng nguy cơ nhiễm mặn - Khu đô thị Thuận An | P. Lái Thiêu, P. Vĩnh Phú | 3,8344 | qp1, n22 | Việc áp dụng các biện pháp hạn chế đối với Vùng hạn chế hỗn hợp được xem xét, quyết định trên cơ sở các biện pháp hạn chế khai thác tương ứng với từng vùng hạn chế 1, 2, 3 theo thứ tự từ vùng hạn chế 1, 2, 3. |
| 1.2 | - Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Bình Dương, thổ mộ họ Lê, nghĩa trang họ Đạo Búng, nghĩa trang Bình Giao, nghĩa trang hội thánh tin lành, nghĩa trang ấp Bình Phước, nghĩa trang đất thánh, nghĩa trang Bình An, nghĩa trang Đông Nhì 1, nghĩa trang Đông Nhì 2, nghĩa trang Lái Thiêu A, nghĩa trang Lái Thiêu B, nghĩa trang Đồng An 1 và nghĩa trang Bến Tre - Khu đô thị Thuận An | P. Thuận Giao, P. An Thạnh, P. Hưng Định, P. Bình Nhâm, P. Lái Thiêu, P. Bình Hòa | 17,8400 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 1.3 | - Thạnh Lợi - Khu đô thị Thuận An | - P. An Thạnh, xã An Sơn, P. Hưng Định; - P. Phú Thọ - Thủ Dầu Một | 7,4190 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 1.4 | - Nghĩa trang Bình Quới A - Khu đô thị Thuận An | P. Bình Chuẩn, P. Thuận Giao | 2,4247 |  |
| 1.5 | - Nghĩa trang Kp3 - Khu đô thị Thuận An | - P. An Phú;  - P. Tân Bình, P. Tân Đông Hiệp - Dĩ An | 3,0352 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| **2. Thành phố Dĩ An** | | | | |  |
| 2.1 | - Nghĩa trang Thống Nhất 1, nghĩa trang Kp4, nghĩa trang chùa Bà Hải Nam và Nghĩa trang giáo xứ Tam Hà - Khu đô thị Dĩ An | P. Tân Bình, P. Tân Đông Hiệp, P. Bình An, P. Dĩ An, P. Đông Hòa | 20,4911 | qp2-3, qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 2.2 | - Nghĩa trang nhân dân Bình An - Khu đô thị Dĩ An | P. Đông Hòa | 0,1236 | n22 |
| 2.3 | - Nghĩa trang nhân dân Tân Bình, nghĩa trang Phước Lạc Viên, nghĩa trang liệt sỹ thị xã Dĩ An, nghĩa trang Đông A, nghĩa trang chùa Phật Trì, nghĩa trang Đông Tác - Khu đô thị Dĩ An | P. Bình Thắng, P. Bình An, P. Đông Hòa | 2,8729 | n22, n21 |
| 2.4 | - Nghĩa trang nhân dân Tân Bình - Khu đô thị Dĩ An | P. Tân Bình, P. Tân Đông Hiệp, P. Bình An, Dĩ An, P. Đông Hòa | 1,2683 | n22 |
| **3. Thành phố Thủ Dầu Một** | | | | |  |
| 3.1 | - Nghĩa trang Triều Châu và nghĩa trang Kp6 - Khu đô thị Thủ Dầu Một | P. Chánh Mỹ, P. Hiệp Thành | 1,2837 | qp2-3, qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 3.2 | - Nghĩa trang Kp 6 - Khu đô thị Thủ Dầu Một | Hiệp An, Tương Bình Hiệp, Tân An | 2,7720 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 3.3 | - Nghĩa trang Kp 6 và nghĩa trang Ấp 1 - Khu đô thị Thủ Dầu Một | P. Tân An, P. Hiệp An | 2,4244 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 3.4 | - Nhà tang lễ tp Thủ Dầu Một - Khu đô thị Thủ Dầu Một | P. Hòa Phú, P. Phú Mỹ | 2,3802 | n22, n21 |
| 3.5 | - Nghĩa trang nhân dân Thủ Dầu Một - Khu đô thị Thủ Dầu Một | P. Hòa Phú, P. Định Hòa | 3,4742 | n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 3.6 | - Nghĩa trang Kp4 - Khu đô thị Thủ Dầu Một | - P. Hòa Phú; - P. Hòa Lợi - Bến Cát | 2,5020 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| **4. Thị xã Bến Cát** | | | | |  |
| 4.1 | - Nghĩa trang Kp2 - KDC P. Tân Định | P. Tân Định | 2,4710 | qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 4.2 | - Nghĩa trang Kp4, nghĩa trang Kp2, nghĩa trang Mỹ Phước 3, nghĩa trang Kp3, nghĩa trang Phú Hòa 1, nghĩa trang Phú Hòa 2, nghĩa trang Phú Hòa 3 và nghĩa trang Phú Hòa 4 - Khu đô thị Thủ Dầu Một - KDC P. Tân Định - KDC P. Hòa Lợi - KDC P. Thới Hòa - KCN Thới Hòa - KCN Mỹ Phước 3 - KDC ấp 1 - KDC ấp 2 - KDC ấp 3A, 3B - KDC ấp 6 - KDC P. Chánh Phú Hòa | - P. Thới Hòa, P. Tân Định, P. Hòa Lợi; - P. Hòa Phú, P. Định Hòa, P. Phú Mỹ - Thủ Dầu Một | 32,0147 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 4.3 | - Nghĩa trang An Mỹ, nghĩa trang Kiến Điền và nghĩa trang An Sơn - KDC X. An Điền | Xã An Điền | 0,7052 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 4.4 | - Công ty TNHH Vina Rong Hsing - Công ty TNHH Vina Rong Hsing Công ty Cổ Phần Thực phẩm Dinh dưỡng NUTIFOOD Bình Dương - KDC P. Mỹ Phước - KCN Mỹ Phước 1 - KCN Mỹ Phước 2 - KDC ấp 2 - KDC ấp 3 | P. Mỹ Phước | 1,4192 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 4.5 | - Nghĩa trang Kp4 và nghĩa trang Chánh Phú Hòa - KDC P. Chánh Phú Hòa - KDC P. Mỹ Phước - KCN Mỹ Phước 1 - KCN Mỹ Phước 2 - KDC ấp 2 - KDC ấp 3 | P. Chánh Phú Hòa, P. Thới Hòa | 2,4170 | qp1, n22, n21 |
| 4.6 | - Nghĩa trang Kp9 - KDC P. Hòa Lợi - KDC P. Chánh Phú Hòa | P. Chánh Phú Hòa, P. Hòa Lợi | 2,8750 | n22, n21 |
| 4.7 | - Nghĩa trang liệt sĩ Bến Cát - KDC P. Mỹ Phước - KCN Mỹ Phước 1 - KCN Mỹ Phước 2 - KDC ấp 2 - KDC ấp 3 | P. Mỹ Phước | 0,4193 | qp1, n22, n21 |
| 4.8 | - Vùng ô nhiễm hợp chất Nitro - KDC P. Chánh Phú Hòa | - P. Chánh Phú Hòa, P Hòa Lợi; - TT. Tân Bình - Phú Giáo; - P. Vĩnh Tân - Tân Uyên | 9,8888 | qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| **5. Thị xã Tân Uyên** | | | | |  |
| 5.1 | - Nghĩa trang thị trấn Thái Hòa, nghĩa trang Phước Hải, nghĩa trang An Thành, nghĩa trang Vĩnh Phước, nghĩa trang Tân Mỹ, nghĩa trang Bình Phước B 1 và nghĩa trang Bình Phước B 2 - KDC P. Thạnh Phước  - KDC P. Thái Hòa  - KDC P. Tân Phước Khánh - Khu đô thị Thuận An - Khu đô thị Dĩ An | - P. Tân Phước Khánh, P. Thạnh Phước, P. Thới Hòa, Xã Thạnh Hội; - P. Bình Chuẩn, Tân Bình, P. An Phú - Thuận An | 11,6024 | qp2-3, qp1, n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 5.2 | - Nghĩa trang Thạnh Hiệp - KDC X. Thạnh Hội | Xã Thạnh Hội, P. Thái Hòa | 2,0670 | qp2-3, n22, n21 |
| 5.3 | - Nghĩa trang Vĩnh Trường 1, nghĩa trang Vĩnh Trường 2, nghĩa trang Khánh Lợi, nghĩa trang Khánh Lộc, nghĩa trang Khánh Hội 1 và nghĩa trang Khánh Hội 2 - KDC P. Thái Hòa  - KDC P. Tân Phước Khánh - KDC P. Tân Vĩnh Hiệp - Khu đô thị Thủ Dầu Một | - P. Phú Chánh, P. Tân Hiệp, P. Khánh Bình, P. Thạnh Phước, P. Tân Vĩnh Hiệp, P. Tân Phước Khánh, P. Thái Hòa, xã Thạnh Hội, P. Uyên Hưng; - P. Phú Hòa, P. Phú Tân - Thủ Dầu Một; - P. Bình Chuẩn, P. Thuận Giao, P. An Phú - Thuận An;  - P. Tân Bình - Dĩ An | 40,8900 | qp1, n22, n21 |
| 5.4 | - Nghĩa trang Nhân dân phường Thạnh Phước - KDC P. Thạnh Phước | P. Thạnh Phước | 2,3489 | qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 5.5 | - Nghĩa trang ấp Tân Hội 1, nghĩa trang ấp Tân Hội 2 và nghĩa trang ấp Tân Hóa - KDC P. Tân Hiệp - KDC P. Khánh Bình - KCN Khánh Bình - KDC P. Tân Vĩnh Hiệp | P. Tân Hiệp, P. Khánh Bình, P. Tân Vĩnh Hiệp | 3,1508 | qp1, n22 |
| 5.6 | - Nghĩa trang Nhân dân phường Khánh Bình, nghĩa trang liệt sỹ Tân Uyên và nghĩa trang Khánh Lộc - KDC P. Thạnh Phước  - KDC P. Khánh Bình - KCN Khánh Bình - KDC X. Bạc Đằng  - KCN Tân Mỹ I | Xã Bạch Đằng, P. Khánh Bình, P. Thạnh Phước | 6,1545 | qp2-3, qp1, n22 |
| 5.7 | - Nghĩa trang Kp8, nghĩa trang Bình Hưng, nghĩa trang ấp Điền Hòa và nghĩa trang Tân Trạch - KDC P. Uyên Hưng  - KDC P. Khánh Bình - KCN Khánh Bình - KDC X. Bạc Đằng - KCN Tân Mỹ I | P. Uyên Hưng, P. Khánh Bình, Xã Bạch Đằng | 6,6040 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 5.8 | - Nghĩa trang Tân Phú - KDC P. Tân Hiệp - KDC P. Phú Chánh - CCN Phú Chánh I - Khu đô thị Thủ Dầu Một | - P. Phú Chánh, P. Tân Hiệp; - P. Phú Tân - Thủ Dầu Một | 3,1609 | qp1, n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 5.9 | - Nghĩa trang Nhân dân xã Phú Chánh - Khu đô thị Thủ Dầu Một | - P. Phú Chánh; - P. Hòa Phú - Thủ Dầu Một | 3,0343 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 5.10 | - Nghĩa trang Ấp 5 - KDC P. Vĩnh Tân - KCN Vĩnh Tân Tân Bình - KCN Visip 2A | P. Vĩnh Tân | 2,3000 | qp1, n22, n21 |
| 5.11 | - Nghĩa trang nd kp7 Uyên Hưng - KDC P. Uyên Hưng | P. Uyên Hưng | 0,1341 | n22 |
| 5.12 | - Nghĩa trang nhân dân ấp I xã Hội Nghĩa - KDC P. Uyên Hưng  - KDC P. Tân Hiệp - KDC P. Hội Nghĩa - KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng | P. Hội Nghĩa, P. Uyên Hưng, P. Tân Hiệp | 1,6770 | qp1, n22, n21 |
| 5.13 | - Nghĩa trang Ấp 5 - KDC P. Hội Nghĩa - KCN Nam Tân Uyên Mở Rộng | P. Hội Nghĩa | 2,079 | qp1, n22, n21 |
| 5.14 | - Công Ty CP SX XNK Nội Thất Thành Thắng Thăng Long - chi Nhánh Bình Dương - KDC P. Tân Hiệp | P. Tân Hiệp | 0,0082 | n22 |
| 5.15 | - Công ty CP EuroWindow - Chi nhánh Miền Nam - KDC P. Uyên Hưng  - KDC P. Tân Hiệp | P. Tân Hiệp, P. Uyên Hưng | 0,0784 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 5.16 | - Công ty TNHH giấy bao bì Thanh Phong - KDC P. Khánh Bình - KCN Khánh Bình | P. Khánh Bình | 0,0019 | n21 |
| 5.17 | - Công Ty TNHH INTERWOOD Việt Nam - KDC P. Uyên Hưng | P. Uyên Hưng | 0,0424 | n21 |
| **6. Huyện Bắc Tân Uyên** | | | | |  |
| 6.1 | - Nghĩa trang ấp Gò Me - KDC X. Đất Cuốc; - KCN KBS A - KCN KBS B | Xã Đất Cuốc | 0,2775 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 6.2 | - Nghĩa trang ấp 4 - KDC TT. Tân Thành | TT. Tân Thành | 0,1382 | n22 |
| 6.3 | - Nghĩa trang ấp 3, nghĩa trang cao su Vĩnh Bình - huyện bắc Tân Uyên; Nghĩa trang Ấp 2, nghĩa trang ấp 4, nghĩa trang ấp 6 và nghĩa trang nhân dân ấp 1 Vĩnh Tân - tx. Tân Uyên - Công ty TNHH Nguyễn Thanh - KDC X. Bình Mỹ - KDC TT. Tân Bình - KDC P. Vĩnh Tân; - KCN Vĩnh Tân Tân Bình - KCN Visip 2A | - TT.Tân Bình; - P. Vĩnh Tân, P. Hội Nghĩa, P. Tân Hiệp - Tân Uyên | 18,8254 | qp1, n22, n21 |
| 6.4 | - Nghĩa trang ấp 2 - KDC X. Bình Mỹ | Xã Bình Mỹ | 1,4130 | qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 6.5 | - Nghĩa trang Nhân dân xã Tân Bình - KDC TT. Tân Bình - 4 KDC X. Hưng Hòa - KDC X. Phước Hòa | - TT.Tân Bình; - Phước Hòa - Phú Giáo | 2,7250 | qp1, n22 |
| 6.6 | - Nghĩa trang Ấp Suối Tre 1, nghĩa trang Suối Tre 2 và nghĩa trang Suối Tre 3 - KDC TT. Tân Bình | TT.Tân Bình | 1,1980 | n22, n21 |
| 6.7 | - Nghĩa trang Ấp Suối Tre 1 - KDC TT. Tân Bình | TT.Tân Bình | 0,5077 | qp1 |
| **7. Huyện Phú Giáo** | | | | |  |
| 7.1 | - Nghĩa trang Vĩnh Tiến 1, nghĩa trang Vĩnh Tiến 2, nghĩa trang Vĩnh Tiến 3 và nghĩa trang Vĩnh Tiến 4 - KDC TT. Phước Vĩnh - KDC X. Vĩnh Hòa - KCN Tân Hiệp | TT.Phước Vĩnh, Vĩnh Hòa | 2,7633 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 7.2 | - Nghĩa trang nhân dân khu phố 8 - KDC TT. Phước Vĩnh | Phước Hòa | 0,0623 | n22 |
| 7.3 | - Nghĩa trang Kp4 - KDC TT. Phước Vĩnh | TT.Phước Vĩnh | 1,8658 | n22 |
| 7.4 | - Nghĩa trang ấp An Bình và nghĩa trang Bình Tiến - KDC X. An Bình | Xã An Bình | 4,0759 | n22 |
| 7.5 | - Nghĩa trang Ấp 3 - KDC X. Tân Hiệp - CCN Tân Hiệp Vĩnh Hòa | P. Tân Hiệp | 1,3612 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 7.6 | - Nghĩa trang Ấp 7 và nghĩa trang Ấp 9 - KDC X. An Linh | P. Tân Hiệp, Xã An Linh, Xã Tân Long | 1,0127 | n22 |
| 7.7 | - Nghĩa trang Bàu Càm - KDC X. An Linh | Xã An Long, Xã An Linh | 1,1925 | n22 |
| 7.8 | - Vùng ô nhiễm hợp chất Nitro - KDC X. An Long - KDC X. Tân Long | Xã Tân Long | 2,0119 | n22 |
| 7.9 | - Vùng ô nhiễm hợp chất Nitro - KDC X. Phước Sang | Xã Phước Sang | 1,3090 | n22 |
| 7.10 | - Nghĩa trang Ấp 4 và nghĩa trang Ấp 5 - KDC X. An Thái | Xã An Thái | 1,8475 | n22 |
| **8. Huyện Bàu Bàng** | | | | |  |
| 8.1 | - Vùng ô nhiễm hợp chất Nitro - Cơ sở nước đá Hưng Phát | Xã Lai Hưng | 0,1266 | n22 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 8.2 | - Nghĩa trang Cầu Sắt - Công Ty TNHH SX TM giấy Tân Quảng Phát - KCN Bàu Bàng - KCN Bàu Bàng Mở Rộng - KDC Lai Hưng - CCN Uyên Hưng | Xã Lai Hưng | 0,5539 | qp1, n22, n21 |
| 8.3 | - Nghĩa trang Đồng Sổ - KCN Bàu Bàng - KCN Bàu Bàng Mở Rộng - KDC Lai Hưng - CCN Uyên Hưng | Xã Tân Hưng, TT. Lai Uyên | 1,3890 | qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 8.4 | - Nghĩa trang Hưng Hòa 3 và Nghĩa trang nhân dân xã Hưng Hòa - KDC X. Hưng Hòa | Xã Hưng Hòa | 1,5323 | qp1, n22, n21 |
| 8.5 | - Công ty TNHH Nông sản Đài Việt - KCN Bàu Bàng - KCN Bàu Bàng Mở Rộng - KDC Lai Hưng - CCN Uyên Hưng | Xã Lai Hưng | 0,0561 | n22 |
| 8.6 | - Nghĩa trang Cây Sắn - KDC TT.Lai Uyên | TT. Lai Uyên | 0,2759 | qp1, n22 |
| 8.7 | - Nghĩa trang Bến Lớn - KDC TT.Lai Uyên - KDC X. Tân Long | - TT. Lai Uyên; - Xã Tân Long - Phú Giáo | 1,2567 | qp1, n22 |
| 8.8 | - Nghĩa trang nhân dân Trừ Văn Thố - KDC X. Trừ Văn Thố - CCN Cây Trường Trừ Văn Thố | Xã Trừ Văn Thố | 0,8013 | qp1, n22 |
| 8.9 | - Vùng ô nhiễm hợp chất Nitro - KDC X. Trừ Văn Thố - CCN Cây Trường Trừ Văn Thố | Xã Trừ Văn Thố | 0,7080 | qp1 |
| **9. Huyện Dầu Tiếng** | | | | |  |
| 9.1 | - Nghĩa trang Cỏ Trách - KDC X. Thanh Tuyền - CCN Thanh Tuyền | Xã Thanh Tuyền | 1,2570 | qp2-3, qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 9.2 | - Nghĩa trang Nhân Dân xã Thanh An - KDC X. An Lập - CCN AN Lập | Xã An Lập | 0,9882 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.3 | - Nghĩa trang Long Chiểu - KDC X. Long Tân - CCN Long Tân | Xã Long Tân | 0,7077 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.4 | - Nghĩa trang xã Long Hòa  - KDC X. Minh Tân | Xã Long Hòa, Xã Minh Tân | 0,2079 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.5 | - Nghĩa trang Đồng Sơn 1 và Đông Sơn 2 - Nghĩa trang giáo sứ Minh Thạnh - KDC X. Minh Thạnh | Xã Minh Thạnh | 1,3240 | qp1, n22 |
| 9.6 | - Nghĩa trang Hòa Hiệp - KDC X. Minh Hòa | Xã Minh Hòa | 0,2614 | qp1, n22 |
| 9.7 | - Nghĩa trang Tân Phú - KDC X. Minh Tân | Xã Minh Tân | 1,4850 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.8 | - Nghĩa trang Định An - KDC X. Định An | Xã Định Hiệp, xã Định An | 0,3095 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.9 | - Nghĩa trang Dầu Tiếng - KDC TT. Dầu Tiếng | Xã Định Hiệp, TT.huyện Dầu Tiếng | 0,3242 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.10 | - Nghĩa trang Kp4A - KDC TT. Dầu Tiếng | TT.Dầu Tiếng, xã Định Thành | 1,0990 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.11 | - Nghĩa địa người Hoa - KDC TT. Dầu Tiếng | TT.Dầu Tiếng | 0,7010 | qp2-3, qp1, n22, n21 |
| 9.12 | - Nghĩa trang Hốc Măng - KDC X. Thanh An - KCN Dầu Tiếng | Xã Thanh An | 0,2927 | qp2-3, qp1, n22, n21 | Giải pháp thực hiện như quy định tại Mục 1 của Danh mục này |
| 9.13 | - Nghĩa trang Hốc Măng - KDC X. Thanh An - KCN Dầu Tiếng | Xã Thanh An | 0,0908 | qp2-3 |