**PHỤ LỤC 07**

**DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ**

**ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG ĐIỀU CHỈNH ĐẾN NĂM 2030**

*(Kèm theo Nghị quyết số /NQ-HĐND ngày tháng 4 năm 2025 của HĐND huyện Đại Lộc)*

|  |  |  |  |  |  |  |  | *Đơn vị tính: ha* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** |  **Danh mục dự án, công trình**  | **Diện tích quy hoạch (ha)** | **Diện tích hiện trạng (ha)** |  **Diện tích tăng thêm (ha)**  | **Trong đó nhóm đất nông nghiệp** | **Đất khác** | **Địa điểm cấp xã** | **Nội dung điều chỉnh** |
| **LUC** | **LUK** | **RPH** | **RSX** |
| **aa** | **Tổng** | **2.056,03** | **476,90** | **1.579,13** | **103,32** | **3,00** | **0,43** | **932,73** | **539,65** |  |   |
| **\*** | **Đất nông nghiệp** | **336,16** | **336,16** |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 1 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Minh | 30,57 | 30,57 |   |   |   |   |   |   | Đại Minh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 2 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Hiệp | 32,11 | 32,11 |   |   |   |   |   |   | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 3 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Cường | 84,42 | 84,42 |   |   |   |   |   |   | Đại Cường | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 4 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Sơn | 12,50 | 12,50 |   |   |   |   |   |   | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 5 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Nghĩa | 61,53 | 61,53 |   |   |   |   |   |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 6 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Thạnh | 10,97 | 10,97 |   |   |   |   |   |   | Đại Thạnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 7 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Đồng | 25,62 | 25,62 |   |   |   |   |   |   | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 8 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Hồng | 43,04 | 43,04 |   |   |   |   |   |   | Đại Hồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 9 | Đấu giá đất 5% tạo nguồn thu xã Đại Quang | 35,40 | 35,40 |   |   |   |   |   |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất trồng cây lâu năm** | **12,52** | **10,00** | **2,52** |  | **2,50** |  |  | **0,02** |  |   |
| 10 | Quy hoạch Làng trái cây Thái Sơn | 10,00 | 10,00 |   |   |   |   |   |   | Đại Hưng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 11 | Điều chỉnh một phần đất NVH thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang thành đất CLN của HGD do bị chồng lấn | 0,02 |   | 0,02 |   |   |   |   | 0,02 | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 12 | Chuyển đổi đất 1 lúa hoang nhiều năm sang đất cây lâu năm | 2,50 |   | 2,50 |   | 2,50 |   |   |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất nuôi trồng thủy sản** | **9,23** |  | **9,23** | **4,00** |  |  |  | **5,23** |  |   |
| 13 | Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch giải trí thôn Xuân Tây | 1,00 |   | 1,00 |   |   |   |   | 1,00 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 14 | Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch giải trí thôn Nam Phước | 1,50 |   | 1,50 | 0,50 |   |   |   | 1,00 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 15 | Nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch giải trí thôn Xuân Tây | 2,50 |   | 2,50 |   |   |   |   | 2,50 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 16 | Đất nuôi trồng thủy sản kết hợp thương mại dịch vụ du lịch | 0,73 |   | 0,73 |   |   |   |   | 0,73 | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 17 | Chuyển đổi một số khu vực đất sản xuất lúa kém năng suất sang đất nuôi trồng thủy sản | 3,50 |   | 3,50 | 3,50 |   |   |   |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất chăn nuôi tập trung** | **93,44** |  | **93,44** | **3,50** |  |  | **82,24** | **7,70** |  |   |
| 18 | Khu chăn nuôi tập trung | 0,82 |   | 0,82 |   |   |   | 0,82 |   | Đại Lãnh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 20 ha nay điều chỉnh thành 0,82 ha |
| 19 | Khu chăn nuôi tập trung thôn Mỹ Nam | 3,00 |   | 3,00 |   |   |   |   | 3,00 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 20 | Trang trại sản xuất heo giống và chăn nuôi heo thịt theo mô hình trang trại lạnh khép kín tại xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc | 30,60 |   | 30,60 |   |   |   | 30,60 |   | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 21 | Khu chăn nuôi tập trung thôn Nam Phước | 1,00 |   | 1,00 |   |   |   |   | 1,00 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 22 | QH đất trang trại | 7,20 |   | 7,20 | 3,50 |   |   |   | 3,70 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 23 | Đất chăn nuôi tập trung (Dự án khu giết mổ tập trung ) | 15,82 |   | 15,82 |   |   |   | 15,82 |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 24 | Khu chăn nuôi tập trung thôn Vĩnh Phước | 35,00 |   | 35,00 |   |   |   | 35,00 |   | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất nông nghiệp khác** | **32,02** |  | **32,02** | **8,62** |  |  | **2,85** | **20,55** |  |   |
| 25 | Trang trại phát triển dược liệu và các loại cây trồng năng suất cao thôn Thạnh Phú | 1,66 |   | 1,66 |   |   |   | 1,66 |   | Đại Chánh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 4,5 ha nay điều chỉnh thành 1,66 ha |
| 26 | Trung tâm sản xuất nông lâm nghiệp | 7,41 |   | 7,41 |   |   |   |   | 7,41 | Đại Hiệp | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 13 ha nay điều chỉnh thành 7,41 ha |
| 27 | Dự án Nông lâm công nghệ cao | 12,88 |   | 12,88 |   |   |   | 1,19 | 11,69 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 28 | QH đất chức năng khác (khu chức năng dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn) | 1,57 |   | 1,57 | 1,32 |   |   |   | 0,25 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 29 | QH đất nông nghiệp (Vị trí nông nghiệp công nghệ cao bố trí giáp ranh giới hoà Khương thành phố Đà nẵng, sông yên)  | 5,50 |   | 5,50 | 4,30 |   |   |   | 1,20 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 30 | Trang trại nông nghiệp sạch thôn Xuân Tây | 3,00 |   | 3,00 | 3,00 |   |   |   |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất ở tại nông thôn** | **110,91** | **3,18** | **107,73** | **35,81** |  |  | **4,00** | **67,92** |  |   |
| 31 | Đầu tư xây dựng KDC Ngọc Kinh Tây | 0,26 |   | 0,26 | 0,26 |   |   |   |   | Đại Hồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,15 ha nay điều chỉnh thành 0,26 ha |
| 32 | Chinh trang khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã Đại Thắng | 1,23 |   | 1,23 |   |   |   |   | 1,23 | Đại Thắng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,9 ha nay điều chỉnh thành 1,23 ha |
| 33 | Đấu giá đất để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng phục vụ nông thôn mới tại xã Đại An | 0,67 |   | 0,67 | 0,20 |   |   |   | 0,47 | Đại An | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,32 ha nay điều chỉnh thành 0,67 ha |
| 34 | Dự án di dân khẩn cấp xã Đại Quang, huyện Đại Lộc  | 1,66 |   | 1,66 |   |   |   |   | 1,66 | Đại Quang | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,72 ha nay điều chỉnh thành 1,66 ha |
| 35 | Khu phố chợ Đại An | 9,85 | 0,72 | 9,13 | 2,40 |   |   |   | 6,73 | Đại An | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 9,84 ha nay điều chỉnh thành 9,85 ha |
| - | Đất ở | 3,50 | 0,72 | 2,78 | 2,40 |   |   |   | 0,38 | Đại An |   |
| - | Đất thương mại dịch vụ | 0,49 |   | 0,49 |   |   |   |   | 0,49 | Đại An |   |
| - | Đất công viên cây xanh | 1,70 |   | 1,70 |   |   |   |   | 1,70 | Đại An |   |
| - | Đất hạ tầng kỹ thuật | 4,16 |   | 4,16 |   |   |   |   | 4,16 | Đại An | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 4,15 ha nay điều chỉnh thành 4,16 ha |
| 36 | Khu dân cư nối từ ĐH17.ĐL đến đường dẫn cầu An Bình | 4,90 |   | 4,90 | 1,00 |   |   |   | 3,90 | Đại Minh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6 ha nay điều chỉnh thành 4,9 ha |
| 37 | Khu tái định cư phục vụ công trình Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C, huyện Đại Lộc và huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tại xã Đại Thắng | 0,93 |   | 0,93 | 0,75 |   |   |   | 0,18 | Đại Thắng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,9 ha nay điều chỉnh thành 0,93 ha |
| 38 | Khu dân cư dọc cầu An Bình đoạn qua xã Đại Minh | 6,50 | 0,50 | 6,00 |   |   |   |   | 6,00 | Đại Minh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6 ha nay điều chỉnh thành 6,5 ha |
| 39 | Khu tái định cư để bố trí ổn định dân cư vùng sạt lở ven sông Vu Gia tại khu vực Ấp Bắc, thôn Mỹ Hảo, xã Đại Phong, huyện Đại Lộc | 0,70 |   | 0,70 |   |   |   |   | 0,70 | Đại Phong | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,6 ha nay điều chỉnh thành 0,7 ha |
| 40 | Khu tái định cư vùng sạt lở thôn Ngọc Thạch | 0,67 |   | 0,67 |   |   |   |   | 0,67 | Đại Hồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,8 ha nay điều chỉnh thành 0,67 ha |
| 41 | Khu dân cư Phú Mỹ | 5,29 |   | 5,29 | 4,10 |   |   |   | 1,19 | Đại Hiệp | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 3 ha nay điều chỉnh thành 5,29 ha |
| 42 | Khu dân cư nông thôn tại các thôn Gia Huệ và Lâm Yên xã Đại Minh  | 1,30 |   | 1,30 |   |   |   |   | 1,30 | Đại Minh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,8 ha nay điều chỉnh thành 1,3 ha |
| 43 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn các khu vực: Bên nhà bà Bảy, Giếng bà (2), Bên nhà ông Năm, ên nhà bà: Nguyễn Thị Toa, Dưới cổng làng, Trên cổng làng, Dưới nhà Nguyễn Bường | 0,47 |   | 0,47 | 0,16 |   |   |   | 0,31 | Đại Tân | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 2 ha nay điều chỉnh thành 0,47 ha |
| 44 | Khu dân cư Thuận Hòa | 1,08 |   | 1,08 |   |   |   |   | 1,08 | Đại Thắng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,7 ha nay điều chỉnh thành 1,08 ha |
| 45 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn khu dân cư Hóc Cốc | 0,86 |   | 0,86 | 0,63 |   |   |   | 0,23 | Đại Thạnh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,41 ha nay điều chỉnh thành 0,86 ha |
| 46 | Khu TĐC tại xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc để phục vụ dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn | 1,40 |   | 1,40 |   |   |   |   | 1,40 | Đại Hòa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 47 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn | 1,11 | 0,90 | 0,21 |   |   |   |   | 0,21 | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 48 | Cầu Hội Khách – Tân Đợi: hạng mục thu hồi bổ sung và khu tái định cư  | 0,17 |   | 0,17 |   |   |   |   | 0,17 | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 49 | Tái định cư xã Đại Đồng  | 0,66 |   | 0,66 |   |   |   |   | 0,66 | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 50 | Khu dân cư cầu sông Thu - Đại Thắng (Tổng ranh giới dự án là 21,47 ha; giai đoạn đến năm 2030 là 9,4 ha) | 9,40 |   | 9,40 |   |   |   |   | 9,40 | Đại Thắng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6 ha nay điều chỉnh thành 9,4 ha |
| 51 | Bố trí tái định cư thôn Đầu Gò | 2,50 |   | 2,50 |   |   |   |   | 2,50 | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 52 | Khai thác đất ở | 5,00 |   | 5,00 |   |   |   | 4,00 | 1,00 | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 53 | Khai thác quỹ đất xen ghép xã Đại Phong | 0,10 |   | 0,10 |   |   |   |   | 0,10 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 54 | Khu vực đất Nà Phú Hương, xã Đại Quang | 2,00 |   | 2,00 |   |   |   |   | 2,00 | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 55 | Xây dựng khu tái định cư thôn Phú Phong (trước nhà ông Điểu) | 1,00 |   | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 56 | Xây dựng khu tái định cư thôn Xuân Tây (dọc đường ĐH5.ĐL) | 1,00 |   | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 57 | Chuyển đổi đất CLN, đất hoang, đất lúa sang đất ở  | 10,00 |   | 10,00 | 3,00 |   |   |   | 7,00 | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 58 | Đất ở cho hộ di dời xen ghép Ngô Thị Ngọc Trâm | 0,01 |   | 0,01 |   |   |   |   | 0,01 | Đại Minh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 59 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn khu vực Gò Trì thôn Tây Lễ | 0,23 |   | 0,23 |   |   |   |   | 0,23 | Đại Thạnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 60 | Chuyển đổi đất hoang, đất cây lâu năm, đất lúa sang đất ở | 10,00 |   | 10,00 | 1,50 |   |   |   | 8,50 | Đại Thạnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 61 | Khu tái định cư vùng sạt lở Đại Hồng | 1,50 |   | 1,50 |   |   |   |   | 1,50 | Đại Hồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 62 | Khu định cư phố chợ Hà Tân mới | 8,55 |   | 8,55 | 8,55 |   |   |   |   | Đại Lãnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 63 | Di dời nhân dân bị ảnh hưởng bởi nhà máy của Công ty Cổ phần Prime Đại Lộc | 9,00 |   | 9,00 | 9,00 |   |   |   |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 64 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã Đại Hiệp (cụ thể tại khu vực Đồng rộng-Chăn nuôi thôn Đông Phú, khu vực gần nhà văn hóa thôn Phú Đông (cũ), trước khu nhà ở chuyên gia Đức) | 0,32 |   | 0,32 |   |   |   |   | 0,32 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 65 | Dự án chỉnh trang Khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã Đại Hưng tại Khu dân cư trung tâm xã (thôn Mậu Lâm)  | 1,60 |   | 1,60 | 1,60 |   |   |   |   | Đại Hưng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 66 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã Đại Thạnh tại khu vực Hóc cốc thôn Tây Lễ | 0,63 |   | 0,63 | 0,63 |   |   |   |   | Đại Thạnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 67 | Bố trí tái định cư xen ghép  | 0,03 |   | 0,03 | 0,03 |   |   |   |   | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 68 | Bố trí tái định cư cho 7 hộ di dời giải phóng mặt bằng xây dựng nhà nghỉ chuyên gia Groz-Betkert  | 0,17 |   | 0,17 |   |   |   |   | 0,17 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 69 | Bố trí tái định cư với hộ ông Lê Văn Sơn  | 0,02 |   | 0,02 |   |   |   |   | 0,02 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 70 | Khu dân cư dọc cầu An Bình đoạn qua xã Đại Phong | 4,50 |   | 4,50 |   |   |   |   | 4,50 | Đại Phong | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 71 | Khai thác quỹ đất xen ghép vị tri 1 (Đầu tư xây dựng NTM)  | 0,02 |   | 0,02 |   |   |   |   | 0,02 | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 72 | Khai thác quỹ đất xen ghép vị trí 2 (Đầu tư xây dựng NTM) | 0,03 |   | 0,03 |   |   |   |   | 0,03 | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 73 | Đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Đại An, xã Đại Lãnh | 0,14 | 0,14 |   |   |   |   |   |   | Đại Lãnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 74 | Đấu giá quyền sử dụng đất ở, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại thôn Thuận Mỹ, Đại Phong | 0,21 | 0,21 |   |   |   |   |   |   | Đại Phong | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 75 | Đấu giá quyền sử dụng đất ở tại thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng thuộc Dự án Khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Đại Đồng | 0,03 | 0,03 |   |   |   |   |   |   | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 76 | Đấu giá quyền sử dụng đất ở, tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn Quảng Huế, Quảng Yên, Bàu Tròn, thôn Tư xã Đại An, huyện Đại Lộc | 0,32 | 0,32 |   |   |   |   |   |   | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 77 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Phước Lộc, Đại Quang thuộc Dự án khai thác quỹ đất tạo vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc | 0,17 | 0,17 |   |   |   |   |   |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 78 | Đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại thôn Thanh Vân, thôn Khương Mỹ (thôn 9 cũ), thôn Trang Điền – Gia Nam (thôn Ô Gia Nam cũ), thôn Quảng Đại (Quảng Đại 2 cũ), xã Đại Cường | 0,13 | 0,13 |   |   |   |   |   |   | Đại Cường | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 79 | Đấu giá quyền sử dụng đất tại thôn Hội Khách Đông, xã Đại Sơn | 0,06 | 0,06 |   |   |   |   |   |   | Đại Sơn | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 80 | Khai thác quỹ đất Phú Long | 1,20 |   | 1,20 |   |   |   |   | 1,20 | Đại Thắng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 81 | Chỉnh trang nghĩa địa tại thôn Phú Phước, Phú Mỹ, Phú Nghĩa, Phú Hòa, Quảng Quế và đường vào | 1,20 |   | 1,20 |   |   |   |   | 1,20 | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 82 | Điều chỉnh đất ở bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh thôn Song Bình, xã Đại Quang ra khỏi đất tín ngưỡng (đồi Núi Lở) | 0,09 |   | 0,09 |   |   |   |   | 0,09 | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 83 | Chỉnh trang khu dân cư nông thôn tại trường mẫu giáo Phú Mỹ | 0,04 |   | 0,04 |   |   |   |   | 0,04 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất ở tại đô thị** | **106,52** | **0,45** | **106,07** | **5,91** |  |  | **35,00** | **65,16** |  |   |
| 84 | Khu đô thị Hòa An | 104,55 |   | 104,55 | 5,73 |   |   | 35,00 | 63,82 | Thị trấn Ái Nghĩa | Tên cũ theo Quy hoạch được duyệt 676/QĐ là Khu đô thị Phố Đồi |
| - | Đất ở | 44,73 |   | 44,73 | 5,73 |   |   | 10,00 | 29,00 | Thị trấn Ái Nghĩa |   |
| - | Đất công viên cây xanh | 15,00 |   | 15,00 |   |   |   | 10,00 | 5,00 | Thị trấn Ái Nghĩa |   |
| - | Đất thương mại dịch vụ | 16,00 |   | 16,00 |   |   |   | 5,00 | 11,00 | Thị trấn Ái Nghĩa |   |
| - | Đất hạ tầng kỹ thuật | 28,82 |   | 28,82 |   |   |   | 10,00 | 18,82 | Thị trấn Ái Nghĩa |   |
| 85 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (tại khu An Đông) | 0,80 |   | 0,80 |   |   |   |   | 0,80 | Thị trấn Ái Nghĩa | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 5 ha nay điều chỉnh thành 0,8 ha |
| 86 |  Dự án chỉnh trang khu dân cư nông thôn trên địa bàn xã Đại Tân (cụ thể tại thôn Mỹ Nam, Phú Phong, Xuân Tây, An Chánh)  | 0,67 |   | 0,67 | 0,18 |   |   |   | 0,49 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 87 | Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (T13-Giai đoạn 1) tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Đấu giá 4 lô đất) | 0,11 | 0,11 |   |   |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 88 | Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (T13-Giai đoạn 1) thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (đấu giá 9 lô đất) | 0,16 | 0,16 |   |   |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 89 | Khu tái định cư đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (T13-Giai đoạn 1) tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc (Đấu giá 12 lô đất) | 0,14 | 0,14 |   |   |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 90 | Khu tái định cư tại khu 2, TT Ái Nghĩa, Đại Lộc (Đấu giá 03 lô đất) | 0,04 | 0,04 |   |   |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 91 | Chỉnh trang khu dân cư đô thị (đường vào chợ Ngã Tư; đối diện trường Mầm non Ái Nghĩa; đường vào nghĩa trang liệt sĩ thị trấn) | 0,05 |   | 0,05 |   |   |   |   | 0,05 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất xây dựng trụ sở cơ quan** | **9,90** | **0,20** | **9,70** |  |  |  |  | **9,70** |  |   |
| 92 | Trụ sở làm việc Hạt kiểm lâm Bắc Quảng Nam | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Thị trấn Ái Nghĩa | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,5 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha |
| 93 | Khu Trung tâm Hành chính huyện Đại Lộc. Trong đó: | 9,40 | 0,20 | 9,20 |   |   |   |   | 9,20 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| - | Trụ sở công an huyện  | 1,10 |   | 1,10 |   |   |   |   | 1,10 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| - | Đất hạ tầng giao thông | 2,94 | 0,20 | 2,74 |   |   |   |   | 2,74 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| - | Đất khu vui chơi giải trí | 2,13 |   | 2,13 |   |   |   |   | 2,13 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| - | Đất ở đô thị | 1,63 |   | 1,63 |   |   |   |   | 1,63 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| - | Đất trụ sở cơ quan | 1,60 |   | 1,60 |   |   |   |   | 1,60 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 94 | Trụ sở UB được mở rộng về phía Đông, diện tích đất ở hiện tại và đất HTX Đại Hiệp  | 0,30 |   | 0,30 |   |   |   |   | 0,30 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất quốc phòng** | **192,01** | **2,90** | **189,11** | **0,44** |  |  | **148,40** | **40,27** |  |   |
| 95 | QH đất quốc phòng, an ninh | 0,59 |   | 0,59 | 0,44 |   |   |   | 0,15 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 96 | Xây dựng trụ sở BCH quân sự xã Đại An | 0,12 |   | 0,12 |   |   |   |   | 0,12 | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 97 | Thao trường huấn luyện sở chỉ huy diễn tập Quân khu 5 | 191,30 | 2,90 | 188,40 |   |   |   | 148,40 | 40,00 | Đại Tân; Đại Chánh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất an ninh** | **3,09** |  | **3,09** | **1,70** |  |  |  | **1,39** |  |   |
| 98 | Trụ sở công an xã Đại Hưng | 0,20 |   | 0,20 | 0,20 |   |   |   |   | Đại Hưng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,15 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha |
| 99 | Trụ sở công an xã Đại Chánh | 0,11 |   | 0,11 |   |   |   |   | 0,11 | Đại Chánh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,08 ha nay điều chỉnh thành 0,11 ha |
| 100 | Trụ sở công an xã Đại Hồng | 0,11 |   | 0,11 |   |   |   |   | 0,11 | Đại Hồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,05 ha nay điều chỉnh thành 0,11 ha |
| 101 | Trụ sở công an xã Đại Thắng | 0,11 |   | 0,11 |   |   |   |   | 0,11 | Đại Thắng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,06 ha nay điều chỉnh thành 0,11 ha |
| 102 | Trụ sở công an xã Đại Thạnh | 0,06 |   | 0,06 |   |   |   |   | 0,06 | Đại Thạnh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,05 ha nay điều chỉnh thành 0,06 ha |
| 103 | Trụ sở công an xã Đại Đồng | 0,12 |   | 0,12 |   |   |   |   | 0,12 | Đại Đồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,05 ha nay điều chỉnh thành 0,12 ha |
| 104 | Trụ sở công an xã Đại Minh | 0,10 |   | 0,10 |   |   |   |   | 0,10 | Đại Minh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,15 ha nay điều chỉnh thành 0,1 ha |
| 105 | Trụ sở công an xã Đại Quang | 0,10 |   | 0,10 |   |   |   |   | 0,10 | Đại Quang | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,05 ha nay điều chỉnh thành 0,1 ha |
| 106 | Trụ sở công an xã Đại Hiệp | 0,06 |   | 0,06 |   |   |   |   | 0,06 | Đại Hiệp | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,17 ha nay điều chỉnh thành 0,06 ha |
| 107 | Trụ sở công an xã Đại Nghĩa | 0,12 |   | 0,12 |   |   |   |   | 0,12 | Đại Nghĩa | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,2 ha nay điều chỉnh thành 0,12 ha |
| 108 | Qũy đất dự phòng Công an | 2,00 |   | 2,00 | 1,50 |   |   |   | 0,50 | toàn huyện | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất xây dựng cơ sở văn hóa** | **0,87** |  | **0,87** | **0,40** |  |  |  | **0,47** |  |   |
| 109 | QH đất văn hóa (Bố trí Trung tâm văn hóa thể thao của xã, vị trí tại thôn Phú Quý) | 0,87 |   | 0,87 | 0,40 |   |   |   | 0,47 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất xây dựng cơ sở y tế** | **4,80** |  | **4,80** | **4,80** |  |  |  |  |  |   |
| 110 | Bệnh viện Đa khoa quốc tế TTH Group Đại Lộc | 4,80 |   | 4,80 | 4,80 |   |   |   |   | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tao** | **6,75** | **1,07** | **5,68** | **2,41** |  |  |  | **3,27** |  |   |
| 111 | Xây dựng nhà ăn bán trú trường mầm non | 0,50 |   | 0,50 |   |   |   |   | 0,50 | Đại Minh | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,02 ha nay điều chỉnh thành 0,5 ha |
| 112 | Mở rộng Trường THCS Mỹ Hòa  | 1,65 | 1,07 | 0,58 | 0,58 |   |   |   |   | Đại An | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,5 ha nay điều chỉnh thành 1,65 ha |
| 113 | Mở rộng trường THCS Quang Trung về phía Tây | 0,17 |   | 0,17 | 0,17 |   |   |   |   | Đại Hưng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 114 | Trường mầm non xã Đại Minh | 0,51 |   | 0,51 |   |   |   |   | 0,51 | Đại Minh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 115 | Trường THPT Lương Thúc Kỳ | 0,04 |   | 0,04 |   |   |   |   | 0,04 | thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 116 | QH mở rộng đất giáo dục (mở rộng trường Trần Phú) | 0,18 |   | 0,18 |   |   |   |   | 0,18 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 117 | QH đất giáo dục (Bố trí mới trường dạy nghề, vị trí thôn Tích Phú cách trạm y tế xã khoảng 300m về phía Tây Nam) | 1,29 |   | 1,29 | 0,27 |   |   |   | 1,02 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 118 | Bố trí đất chức năng phục vụ giáo dục (ký hiệu CNK5) nhằm xây dựng trường dạy nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp địa phương | 1,29 |   | 1,29 | 0,27 |   |   |   | 1,02 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 119 | Mở rộng trường mầm non Đại An | 1,12 |   | 1,12 | 1,12 |   |   |   |   | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất xây dựng cơ sở thể dục, thể thao** | **10,48** |  | **10,48** | **5,16** |  |  |  | **5,32** |  |   |
| 120 | Tường rào cổng ngõ khu thể thao xã: hạng mục sân nền, tường rào, cổng ngõ, khán đài, đường vào sân vận động | 1,10 |   | 1,10 | 1,10 |   |   |   |   | Đại Sơn | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,8 ha nay điều chỉnh thành 1,1 ha |
| 121 | Khu văn hóa - thể thao xã | 2,00 |   | 2,00 | 1,20 |   |   |   | 0,80 | Đại An | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 122 | Sân vận động thôn Đông Phú | 1,66 |   | 1,66 | 0,04 |   |   |   | 1,62 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 123 | QH đất thể thao (Sân vận động mới của xã sát trung tâm văn hoá xã tại thôn Phú Quý) | 2,90 |   | 2,90 | 1,00 |   |   |   | 1,90 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 124 | Sân vận động thị trấn Ái Nghĩa | 1,50 |   | 1,50 | 1,00 |   |   |   | 0,50 | Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 125 | Sân vân động xã Đại Hòa | 1,00 |   | 1,00 | 0,50 |   |   |   | 0,50 | Đại Hòa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 126 | Sân vận động trung tâm xã Đại Lãnh | 0,32 |   | 0,32 | 0,32 |   |   |   |   | Đại Lãnh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất cụm công nghiệp** | **546,60** | **75,61** | **470,99** | **9,06** |  |  | **432,85** | **29,08** |  |   |
| 127 | CCN Đại Đồng 2: Nhà máy chế biến hàng mây tre mộc mỹ nghệ xuất khẩu (Cụm công nghiệp Đại Đồng 2) | 3,86 |   | 3,86 |   |   |   |   | 3,86 | Đại Đồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 3,73 ha nay điều chỉnh thành 3,86 ha |
| 128 | CNN Đại Đồng 2: Quỹ đất dự phòng để thu hút đầu tư (Cụm công nghiệp Đại Đồng 2), Trong đó: - Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật CCN Đại Đồng 2 của Công ty CP ĐT&XD Đại Lộc Thành 18,84 ha- Nhà máy SX tinh bột nghệ của Công ty TNHH Thanh niên xung phòng Quảng Nam: 1,80 ha;- Nhà máy SX ván ép và NX cho thuê của Công ty TNHH Danh Thông Quảng Nam 4,75 (giai đoạn 1: 2,56 ha, gđ 2: 2,19 ha) | 29,42 |   | 29,42 | 5,00 |   |   | 16,05 | 8,37 | Đại Đồng | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 13,94 ha nay điều chỉnh thành 29,42 ha |
| 129 | CNN Đại Hiệp: Quỹ đất dự Phòng để thu hút đầu tư (Cụm công nghiệp Đại Hiệp), trong đó:Dự án hạ tầng của Công ty CP XDTM Long Bình 17,00 ha (gđ 1: 7ha, gđ 2: 10ha); Công ty CP đầu tư Phúc Thiện giai đoạn 2 (0,95 ha) | 10,22 |   | 10,22 |   |   |   | 9,22 | 1,00 | Đại Hiệp | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 7 ha nay điều chỉnh thành 10,22 ha |
| 130 | CCN Đông Phú: Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật CCN | 53,30 | 45,00 | 8,30 |   |   |   | 8,30 |   | Đại Hiệp | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 20 ha nay điều chỉnh thành 53,3 ha |
| 131 | CCN Đại An: Nhà máy chế biến bột đá thạch anh của Công ty TNHH Ngân Khuê (thuộc CCN Đại An) | 0,49 |   | 0,49 |   |   |   | 0,26 | 0,23 | Đại Hiệp; Thị trấn Ái Nghĩa | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,48 ha nay điều chỉnh thành 0,49 ha |
| 132 | Cụm Công nghiệp Đại Sơn | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   | 20,00 |   | Đại Sơn | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6 ha nay điều chỉnh thành 20 ha |
| 133 | Cụm công nghiệp Đại An (Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Đại An mở rộng, huyện Đại Lộc) | 25,00 |   | 25,00 |   |   |   | 25,00 |   | Đại Hiệp; Thị trấn Ái Nghĩa | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 20,58 ha nay điều chỉnh thành 25 ha |
| 134 | CCN Mỹ An 2: Quỹ đất dự phòng để thu hút đầu tư (Cụm công nghiệp Mỹ An 2) | 1,48 | 1,48 |   |   |   |   |   |   | Đại Quang | Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,6 ha nay điều chỉnh thành 1,48 ha |
| 135 | Nhà máy sản xuất dược phẩm ứng dụng công nghệ cao (thuộc CCN Đại An) | 7,32 |   | 7,32 |   |   |   | 7,32 |   | Đại Hiệp; Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 136 | Nhà máy sản xuất viên nén Tâm Phúc Quảng Nam tại CCN Mỹ An 2 (Thu hồi đất cơ sở sản xuất, kinh doanh của Hợp tác xã Tiểu thủ Công nghiệp 27-7) | 3,66 | 3,66 |   |   |   |   |   |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 137 | Nhà máy sản xuất vật liệu nội thất gỗ công nghiệp Minh Long Quảng Nam (CCN Đại An) | 3,60 | 3,60 |   |   |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 138 | Nhà máy sản xuất nội thất gỗ xuất khẩu (CCN Đại Nghĩa 1) | 3,30 | 3,30 |   |   |   |   |   |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 139 | Mở rộng Nhà máy chế biến gỗ Nhất Hưng Đại Đồng (Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2) | 1,60 | 1,60 |   |   |   |   |   |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 140 | Cụm công nghiệp Đại Đồng 2 (Quỹ đất dự phòng) | 4,76 |   | 4,76 |   |   |   | 2,83 | 1,93 | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 141 | CCN Đại Đồng 2: Nhà máy chế biến hàng mây tre mộc mỹ nghệ xuất khẩu của Công ty Nghĩa Tín | 3,86 |   | 3,86 |   |   |   |   | 3,86 | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 142 | Cụm công nghiệp Đại An (giai đoạn 2) | 10,58 |   | 10,58 |   |   |   | 2,00 | 8,58 | Đại Hiệp; Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 143 | Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2: Quỹ đất dự phòng thu hút đầu tư và Khu xử lý nước thải | 4,50 |   | 4,50 | 3,00 |   |   | 1,50 |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 144 | Cụm công nghiệp Ấp 5: Quỹ đất dự phòng thu hút đầu tư | 3,20 |   | 3,20 | 0,90 |   |   | 2,30 |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 145 | Cụm công nghiệp Đại Đồng 2: Quỹ đất dự phòng thu hút đầu tư | 7,45 |   | 7,45 |   |   |   | 7,45 |   | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 146 | Cụm công nghiệp Đại Hiệp (Nhà máy sản xuất đồ gỗ Lê Mịch) | 1,57 |   | 1,57 | 0,16 |   |   | 0,16 | 1,25 | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 147 | Cụm công nghiệp Mỹ An | 20,00 | 7,20 | 12,80 |   |   |   | 12,80 |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 148 | Cụm công nghiệp Đại Đồng 1 | 18,20 |   | 18,20 |   |   |   | 18,20 |   | Đại Đồng | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 149 | Cụm công nghiệp Đại An | 24,78 |   | 24,78 |   |   |   | 24,78 |   | Đại Hiệp; Thị trấn Ái Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 150 | Cụm công nghiệp Đại Hiệp | 36,46 |   | 36,46 |   |   |   | 36,46 |   | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 151 | Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2 | 9,10 |   | 9,10 |   |   |   | 9,10 |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 152 | Cụm công nghiệp Đại Quang 2 | 51,08 |   | 51,08 |   |   |   | 51,08 |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 153 | Cụm công nghiệp Đại Chánh 2  | 42,51 |   | 42,51 |   |   |   | 42,51 |   | Đại Chánh | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 154 | Cụm công nghiệp Ấp 5 | 5,02 |   | 5,02 |   |   |   | 5,02 |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 155 | Cụm công nghiệp Mỹ An 2 | 20,51 |   | 20,51 |   |   |   | 20,51 |   | Đại Quang | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 156 | Cụm công nghiệp Đại Nghĩa 1 | 9,77 | 9,77 |   |   |   |   |   |   | Đại Nghĩa | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 157 | Cụm công nghiệp Đại Tân 1 | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   | 20,00 |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 158 | Cụm công nghiệp Đại Tân 2 | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   | 20,00 |   | Đại Tân | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 159 | Cụm công nghiệp Đại Phong 1 | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   | 20,00 |   | Đại Phong | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 160 | Cụm công nghiệp Đại Phong 2 | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   | 20,00 |   | Đại Phong | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| 161 | Cụm công nghiệp Tích Phú | 30,00 |   | 30,00 |   |   |   | 30,00 |   | Đại Hiệp | Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh |
| **\*** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **179,22** | **28,30** | **150,92** | **1,20** |  |  | **114,74** | **34,98** |  |   |
| 162 | Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hòa Đông | 0,30 |   | 0,30 |   |   |   |   | 0,30 | Thị trấn Ái Nghĩa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,3 ha nay điều chỉnh thành 0,3 ha  |
| 163 | Khu du lịch Suối Mơ | 35,00 |   | 35,00 |   |   |   | 35,00 |   | Đại Đồng; Đại Quang |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 5 ha nay điều chỉnh thành 35 ha  |
| 164 | Khu du lịch sinh thái sông Cùng | 21,00 |   | 21,00 |   |   |   | 21,00 |   | Đại Lãnh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 5 ha nay điều chỉnh thành 21 ha  |
| 165 | Cửa hàng xăng dầu Đại Chánh | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Chánh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 166 | Cửa hàng xăng dầu Đại Hưng | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Hưng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 167 | Cửa hàng xăng dầu Đại Minh | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Minh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 168 | Cửa hàng xăng dầu Đại Nghĩa | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Nghĩa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 169 | Cửa hàng xăng dầu Đại Phong | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Phong |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 170 | Cửa hàng xăng dầu Đại Sơn | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Sơn |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 171 | Cửa hàng xăng dầu Đại Thắng | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 172 | Cửa hàng xăng dầu Đại Thạnh | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Thạnh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,4 ha nay điều chỉnh thành 0,2 ha  |
| 173 | Khu du lịch Thác Cạn | 49,54 |   | 49,54 |   |   |   | 49,54 |   | Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 174 | Khu thương mại dịch vụ tại cổng chào | 4,46 |   | 4,46 |   |   |   |   | 4,46 | Đại Tân |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 175 | Thương mại dịch vụ tại thôn Thuận Hòa | 4,75 |   | 4,75 |   |   |   |   | 4,75 | Đại Thắng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 176 | Khu du lịch đập Trà Cân và nhà dưỡng lão (giữ nguyên hiện trạng 28,30ha đất rừng phòng hộ) | 36,70 | 28,30 | 8,40 |   |   |   | 8,40 |   | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 177 | Trạm dừng nghĩ - cửa hàng xăng dầu Đại Nghĩa | 0,80 |   | 0,80 |   |   |   | 0,80 |   | Đại Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 178 | QH đất du lịch (Vị trí về phía Nam giáp Sông Yên là du lịch nông nghiệp vùng nông thôn) | 25,07 |   | 25,07 | 1,20 |   |   |   | 23,87 | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp** | **14,26** | **2,00** | **12,26** | **2,80** |  |  | **0,28** | **9,18** |  |   |
| 179 | Nhà máy nước Phú Thuận tại thôn Phú Xuân | 2,90 |   | 2,90 |   |   |   |   | 2,90 | Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,7 ha nay điều chỉnh thành 2,9 ha  |
| 180 | Nhà máy nước Ái Nghĩa | 1,43 |   | 1,43 |   |   |   |   | 1,43 | Thị trấn Ái Nghĩa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,5 ha nay điều chỉnh thành 1,43 ha  |
| 181 | Nhà máy may Xuân Đông | 2,00 | 2,00 |   |   |   |   |   |   | Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1,5 ha nay điều chỉnh thành 2 ha  |
| 182 | Xây dựng Làng đá Mỹ nghệ | 2,00 |   | 2,00 | 2,00 |   |   |   |   | Đại Tân |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 183 | Xây dựng khu tập trung sản xuất đá granite làm mộ | 2,00 |   | 2,00 |   |   |   |   | 2,00 | Đại Tân |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 184 | Công ty TNHH MTV kỹ thuật - Thương mại dịch vụ may Huy Hoàng | 0,17 |   | 0,17 |   |   |   |   | 0,17 | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 185 | Xây dựng nhà hàng tiệc cưới của Công ty Cổ phần xây dựng Ánh Lộc | 0,66 |   | 0,66 | 0,66 |   |   |   |   | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 186 | Đất công nghiệp, THCN, làng nghề | 0,30 |   | 0,30 |   |   |   |   | 0,30 | Đại Chánh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 187 | QH đất sản xuất kinh doanh (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long bố trí sau nhà văn hoá thôn Đông Phú về phía Nam) | 1,50 |   | 1,50 | 0,14 |   |   | 0,28 | 1,08 | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 188 | Xây dựng nhà máy dăm, xẻ gỗ | 1,00 |   | 1,00 |   |   |   |   | 1,00 | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 189 | Cửa hàng kinh doanh tổng hợp Hòa Đông | 0,30 |   | 0,30 |   |   |   |   | 0,30 | Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản** | **151,09** |  | **151,09** |  |  |  | **45,29** | **105,80** |  |   |
| 190 | Khai thác đá làm VLXD thông thường | 6,00 |   | 6,00 |   |   |   |   | 6,00 | Đại Đồng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 7 ha nay điều chỉnh thành 6 ha  |
| 191 | Khai thác cát, sỏi Điểm mỏ ĐL02, thôn Giao Thủy xã Đại Hòa | 2,82 |   | 2,82 |   |   |   |   | 2,82 | Đại Hòa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 5 ha nay điều chỉnh thành 2,82 ha  |
| 192 | Khai thác cát, sỏi | 11,51 |   | 11,51 |   |   |   |   | 11,51 | Đại Phong |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6 ha nay điều chỉnh thành 11,51 ha  |
| 193 | Mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường thôn Thạnh Trung | 2,90 |   | 2,90 |   |   |   |   | 2,90 | Đại Chánh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 4,59 ha nay điều chỉnh thành 2,9 ha  |
| 194 | Khai thác cát làm vật liệu xây dựng thông thường Hà Vy | 17,00 |   | 17,00 |   |   |   |   | 17,00 | Đại Hồng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 7 ha nay điều chỉnh thành 17 ha  |
| 195 | Khai thác cát xây dựng tại Hội Khách, Đại Sơn | 5,00 |   | 5,00 |   |   |   |   | 5,00 | Đại Sơn |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 25 ha nay điều chỉnh thành 5 ha  |
| 196 | Khai thác cát xây dựng tại Bãi Quả - Đồng Chàm, Đại Sơn | 12,00 |   | 12,00 |   |   |   |   | 12,00 | Đại Sơn |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 27,6 ha nay điều chỉnh thành 12 ha  |
| 197 | Khai thác đá xây dựng tại Thôn An Chánh, xã Đại Tân | 5,43 |   | 5,43 |   |   |   |   | 5,43 | Đại Tân |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6,3 ha nay điều chỉnh thành 5,43 ha  |
| 198 | Khai thác đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường ĐL-BS06 tại thôn An Tân xã Đại Hưng và thôn Tân Hà xã Đại Lãnh | 9,36 |   | 9,36 |   |   |   | 9,36 |   | Đại Hưng; Đại Lãnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 199 | Trạm nghiền cát nhân tạo xã Đại Đồng | 1,40 |   | 1,40 |   |   |   | 1,40 |   | Đại Đồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 200 | Khai thác đất san lấp thôn Vĩnh Phước | 23,00 |   | 23,00 |   |   |   | 23,00 |   | Đại Đồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 201 | Mỏ cát thôn Mỹ Tân | 2,00 |   | 2,00 |   |   |   |   | 2,00 | Đại Tân |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 202 | Bãi tập kết thôn Mỹ Tân | 0,40 |   | 0,40 |   |   |   |   | 0,40 | Đại Tân |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 203 | Đào bóc đất nguy cơ sạt lỡ núi | 1,50 |   | 1,50 |   |   |   | 1,50 |   | Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 204 | Đào bóc đất nguy cơ sạt lỡ thôn Đồng Chàm | 5,00 |   | 5,00 |   |   |   | 5,00 |   | Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 205 | Bãi tập kết vật liệu thông thường thôn Lâm Tây | 3,00 |   | 3,00 |   |   |   | 3,00 |   | Đại Đồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 206 | Mỏ cát Mỹ Hảo – Đại Phong (3 vị trí) | 11,51 |   | 11,51 |   |   |   |   | 11,51 | Đại Phong |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 207 | Mỏ cát Thôn 1, 2, xã Đại Hòa | 16,50 |   | 16,50 |   |   |   |   | 16,50 | Đại Hòa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 208 | Mỏ cát thôn Ấp Bắc, xã Đại Minh | 12,33 |   | 12,33 |   |   |   |   | 12,33 | Đại Minh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 209 | Bãi tập kết cát sỏi Mỹ Tân | 0,40 |   | 0,40 |   |   |   |   | 0,40 | Đại Phong |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 210 | Xây dựng bãi tập kết làm vật liệu xây dựng thông thường  | 0,28 |   | 0,28 |   |   |   | 0,28 |   | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 211 | Bãi chứa khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Phú Qúy, xã Đại Hiệp | 1,75 |   | 1,75 |   |   |   | 1,75 |   | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất công trình giao thông** | **108,65** | **16,40** | **92,25** | **13,60** | **0,50** |  | **6,33** | **71,82** |  |   |
| 212 | Đường tránh lũ Đại Minh Đại Cường Đại An tuyến ĐH 17 ĐL (trong đó có cầu Khương Mỹ và đường dẫn 2 đầu cầu - Đại Cường, Đại An) | 5,00 |   | 5,00 | 0,50 | 0,50 |   |   | 4,00 | Đại Minh; Đại Cường; Đại An |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 2,5 ha nay điều chỉnh thành 5 ha  |
| 213 | Đường từ ĐT609B nối ĐT609 đến trung tâm huyện Đại Lộc (Tên 2021: Mở rộng đường ĐH1 từ ngã 3 Ái Nghĩa đến giáp ĐT 609B (tại trường Nguyễn Trãi rộng 13,5m dài 1,78km)) | 2,10 | 1,40 | 0,70 |   |   |   |   | 0,70 | Thị trấn Ái Nghĩa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,7 ha nay điều chỉnh thành 2,1 ha  |
| 214 | Dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn  | 9,68 |   | 9,68 | 5,37 |   |   |   | 4,31 | Đại Hòa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 6,08 ha nay điều chỉnh thành 9,68 ha  |
| 215 | Dự án Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ (mở rộng 4m\*6800m) | 14,31 |   | 14,31 |   |   |   | 3,63 | 10,68 | Đại Hưng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 9,19 ha nay điều chỉnh thành 14,31 ha  |
| 216 | Đường nối từ ĐT.609C đến Quốc lộ 14B  | 12,49 |   | 12,49 | 1,66 |   |   |   | 10,83 | Đại Minh; Đại Quang; Đại Phong |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 9,72 ha nay điều chỉnh thành 12,49 ha  |
| 217 | Đường nối Quốc lộ 14H đến ĐT.609C  | 3,70 |   | 3,70 | 0,70 |   |   |   | 3,00 | Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 2,59 ha nay điều chỉnh thành 3,7 ha  |
| 218 | Đường tránh phía Tây Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc | 7,63 |   | 7,63 | 5,37 |   |   |   | 2,26 | Thị trấn Ái Nghĩa |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 5,8 ha nay điều chỉnh thành 7,63 ha  |
| 219 | Kè Chống sạt bờ sông vu gia và Sông Kôn tại khu vực Chùa Hà Tân xã Đại Lãnh | 0,64 |   | 0,64 |   |   |   |   | 0,64 | Đại Lãnh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,16 ha nay điều chỉnh thành 0,64 ha  |
| 220 | Xây dựng cầu trên tuyến đường ĐH5.ĐL tại Km3+500 (Cầu Khe Đá) | 0,92 |   | 0,92 |   |   |   |   | 0,92 | Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 1 ha nay điều chỉnh thành 0,92 ha  |
| 221 | Đường gom dọc QL 14B | 20,00 | 15,00 | 5,00 |   |   |   |   | 5,00 | Đại Nghĩa - Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 222 | Kè Hạ bộ cầu Giao Thủy | 3,30 |   | 3,30 |   |   |   |   | 3,30 | Đại Hòa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 223 | Đường giao thông khớp nối ĐT.609B và kè Ái Nghĩa | 0,22 |   | 0,22 |   |   |   |   | 0,22 | Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 224 | Nâng cấp mở rộng đường ĐH9.ĐL (Đại Chánh Đại Thạnh) | 1,20 |   | 1,20 |   |   |   |   | 1,20 | Đại Chánh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 225 | Bãi đỗ xe thôn Phước Định | 2,70 |   | 2,70 |   |   |   | 2,70 |   | Đại Đồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 226 | Mở mới đường vành đai lên làng sinh thái thôn Phương Trung, xã Đại Quang | 0,50 |   | 0,50 |   |   |   |   | 0,50 | Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 227 | Mở mới tuyến đường sau chợ Cầu Chìm, thôn Tam Hòa, xã Đại Quang | 0,08 |   | 0,08 |   |   |   |   | 0,08 | Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 228 | Cầu Hà Sơn thôn Trúc Hà - Thái Chấn Sơn | 1,00 |   | 1,00 |   |   |   |   | 1,00 | Đại Hưng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 229 | Xây dựng cầu qua khe Vũng Thùng | 0,50 |   | 0,50 |   |   |   |   | 0,50 | Đại Hưng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 230 | Tuyến đường nhà ông Trịnh Yên thôn Hòa Thạch, xã Đại Quang chạy xuống hướng Đông | 0,05 |   | 0,05 |   |   |   |   | 0,05 | Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 231 | Đường từ nhà ông Võ Văn Tiền lên phía bắc NVH thôn Phú Hương, xã Đại Quang | 0,08 |   | 0,08 |   |   |   |   | 0,08 | Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 232 | Đường gom dọc Quốc lộ 14B (Đoạn lý trình Km39+865 - Km40+965 bên trái tuyến) | 1,50 |   | 1,50 |   |   |   |   | 1,50 | Đại Nghĩa, Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 233 | Cầu Khe Cát (ĐH9.ĐL) xã Đại Thạnh | 1,00 |   | 1,00 |   |   |   |   | 1,00 | Đại Thạnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 234 | Hiến đất mở đường và mở rộng đường giao thông | 20,00 |   | 20,00 |   |   |   |   | 20,00 | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 235 | Đường số 15 nối dài xã Đại Cường | 0,05 |   | 0,05 |   |   |   |   | 0,05 | Đại Cường |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất có dỉ tích lịch sừ - văn hóa danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên** | **4,33** | **0,13** | **4,20** | **1,93** |  |  |  | **2,27** |  |   |
| 236 | Địa điểm khởi phát phong trào chống thuế ở Quảng Nam và các tỉnh Trung Kỳ năm 1908 | 0,04 |   | 0,04 | 0,04 |   |   |   |   | Đại Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 237 | Trận Đánh Mỹ tại làng Hà Vy | 0,05 |   | 0,05 |   |   |   |   | 0,05 | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 238 | Di chỉ khảo cổ học Gò Đình | 0,18 |   | 0,18 |   |   |   |   | 0,18 | Đại Lãnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 239 | Trường kháng chiến Duy Mỹ | 0,13 | 0,13 |   |   |   |   |   |   | Đại Thạnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 240 | Khu di tích Đình Tru | 0,10 |   | 0,10 |   |   |   |   | 0,10 | Đại Hưng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 241 | Bia tưởng niệm nhà ông nghè tiếp (thôn Phiếm Ái 1 xã Đại Nghĩa) | 0,09 |   | 0,09 | 0,09 |   |   |   |   | Đại Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 242 | Di tích cây đa Tích Phú | 3,74 |   | 3,74 | 1,80 |   |   |   | 1,94 | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất công trình xử lý chất thải** | **11,50** | **0,50** | **11,00** | **1,00** |  |  | **5,00** | **5,00** |  |   |
| 243 | Cơ sở tái chế nguyên liệu sau phân loại của Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam | 10,00 |   | 10,00 |   |   |   | 5,00 | 5,00 | Đại Hiệp; Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 244 | Đầu tư xây dựng tuyến đường ống thu gom nước thải các khu dân cư dọc tuyến đường ĐH3.ĐL đi TTHC huyện về Trạm xử lý nước thải T4 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 |   |   |   |   | Thị trấn Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất công trình năng lượng, chiếu sáng công cộng** | **27,15** |  | **27,15** | **0,93** |  | **0,43** | **23,14** | **2,65** |  |   |
| 245 | Đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi và trạm lập quang đoạn qua địa phận huyện Đại Lộc | 4,91 |   | 4,91 | 0,42 |   | 0,43 | 3,91 | 0,15 | Đại Hiệp; Đại Nghĩa; Đại Quang; Đại Đồng; Đại Phong; Đại Tân; Đại Hồng; Đại Chánh; Đại Thạnh |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 0,33 ha nay điều chỉnh thành 4,91 ha  |
| 246 | Công trình Đường dây 220KV Thạnh Mỹ - Duy Xuyên, địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam | 4,47 |   | 4,47 | 0,24 |   |   | 3,99 | 0,24 | Đại Sơn; Đại Hồng; Đại Phong; Đại Tân; Đại Thắng |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 2,94 ha nay điều chỉnh thành 4,47 ha  |
| 247 | Trạm cắt 110kV và Đường dây 110kV đấu nối NMTĐ An Điềm II vào lưới điện Quốc Gia | 1,12 |   | 1,12 | 0,05 |   |   | 1,07 |   | Đại Hưng; Đại Lãnh; Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 248 | Mạch 2 đường dây 110kV Đại Lộc - Đà Nẵng (đoạn qua huyện Đại Lộc) | 0,26 |   | 0,26 | 0,16 |   |   |   | 0,10 | Đại Hiệp; Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 249 | Dự án Trạm biến áp 110kV Đại Đồng & đối nối và Hạng mục: Nhánh rẽ đường dây 110kV Nông Sơn - Đại Đồng | 0,91 |   | 0,91 | 0,06 |   |   | 0,71 | 0,14 | Đại Tân, Đại Chánh, Đại Thạnh, Đại Hồng, Đại Phong, Đại Đồng, Đại Minh, Đại Thắng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 250 | Đường dây 500 kV Thạnh Mỹ - Rẽ Quảng Trạch - Dốc Sỏi  | 15,40 |   | 15,40 |   |   |   | 13,43 | 1,97 | Đại Chánh, Đại Hồng, Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 251 | Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện Khu vực Điện lực Đại Lộc năm 2025 | 0,04 |   | 0,04 |   |   |   |   | 0,04 | Đại Đồng, Đại Minh; Đại An; Đại Hòa; Đại Quang; Đại Nghĩa; Đại Lãnh; Đại Hồng; Đại Thắng; TT Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 252 | Hoàn thiện lưới, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực phía Bắc Quảng Nam năm 2025, hạng mục khu vực Điện lực Đại Lộc | 0,01 |   | 0,01 |   |   |   |   | 0,01 | Đại Hiệp |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 253 | Nâng cao năng lực vận hành đường dây 110kv khu vực Nam Quảng Nam năm 2025 | 0,01 |   | 0,01 |   |   |   | 0,01 |   | Đại Hồng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 254 | Xử lý điểm mất an toàn các đường dây 110kv phía Bắc Quảng Nam năm 2025 (Cung đoạn Đà Nẵng - Duy Xuyên) | 0,02 |   | 0,02 |   |   |   | 0,02 |   | Đại Thạnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất chợ dân sinh, chợ đầu mối** | **0,17** |  | **0,17** |  |  |  |  | **0,17** |  |   |
| 255 | Chợ Hòa Bắc | 0,17 |   | 0,17 |   |   |   |   | 0,17 | Đại Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** | **Đất tôn giáo** | **0,90** |  | **0,90** | **0,05** |  |  | **0,30** | **0,55** |  |   |
| 256 | Mở rộng chùa Phổ Minh | 0,15 |   | 0,15 |   |   |   |   | 0,15 | Đại Hòa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 257 | Mở rộng Chùa Đại Xuân | 0,30 |   | 0,30 |   |   |   | 0,30 |   | Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 258 | Mở rộng Chùa Hội Khách | 0,05 |   | 0,05 | 0,05 |   |   |   |   | Đại Sơn |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 259 | Mở rộng chùa Phú An | 0,10 |   | 0,10 |   |   |   |   | 0,10 | Đại Minh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 260 | Chùa Đại Phước thôn Đông Lâm, xã Đại Quang | 0,20 |   | 0,20 |   |   |   |   | 0,20 | Đại Quang |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 261 | Mở rộng chùa Hoa Yên, thôn Tịnh Đông Tây | 0,07 |   | 0,07 |   |   |   |   | 0,07 | Đại Lãnh |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| 262 | Mở rộng Chùa Giác Nguyên | 0,03 |   | 0,03 |   |   |   |   | 0,03 | Ái Nghĩa |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| **\*** |  **Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cơ sở hỏa táng; đất cơ sở lưu giữ tro cốt**  | **32,65** |  | **32,65** |  |  |  | **32,31** | **0,34** |  |   |
| 263 | Nghĩa trang nhân dân tại xã Đại Hiệp và nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng | 20,65 |   | 20,65 |   |   |   | 20,31 | 0,34 | Đại Hiệp |  Diện tích quy hoạch được duyệt theo 676/QĐ là 21,1 ha nay điều chỉnh thành 20,65 ha  |
| 264 | Đất nghĩa trang xã Đại Hưng | 12,00 |   | 12,00 |   |   |   | 12,00 |   | Đại Hưng |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |
| \* | **Sông, suối** | **50,81** |  | **50,81** |  |  |  |  | **50,81** |   |   |
| 265 | Công trình điều tiết nguồn nước và chỉnh trị sông Quảng Huế | 50,81 |   | 50,81 |   |   |   |   | 50,81 | Đại Nghĩa; Đại Cường; TT Ái Nghĩa; Đại An |  Bổ sung mới kỳ Điều chỉnh  |