**Phụ lục III**

**TIẾN ĐỘ LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH HOẶC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CẤP QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH**

**THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-BKHĐT ngày tháng năm 2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*



# I. Quy hoạch cấp quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

| **TT** | **Tên quy hoạch** | **Cơ quan tổ chức lập** | **Tình trạng** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chưa trình thẩm định** | **Thẩm định** | | | | **Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch** | |
| **Chưa họp thẩm định** | **Đã họp thẩm định** | **Đã có báo cáo thẩm định** | **Đã gửi Hội đồng thẩm định rà soát** | **Trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch** | **Văn bản quyết định hoặc phê duyệt Quy hoạch** |
| **A.** | **Quy hoạch thuộc thẩm quyền quyết định của Quốc hội** | | | | | | | | |
| 1. | Quy hoạch tổng thể quốc gia | Chính phủ |  |  |  |  |  |  | Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09/01/2023 |
| 2. | Quy hoạch sử dụng đất quốc gia | Chính phủ |  |  |  |  |  |  | Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 |
| 3. | Quy hoạch không gian biển quốc gia | Chính phủ |  | X |  |  |  |  |  |
| **B** | **Quy hoạch ngành quốc gia** | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch sử dụng đất an ninh | Bộ Công an |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 819/QĐ-Ttg ngày 07/7/2023 |
|  | Quy hoạch bảo vệ môi trường | Bộ Tài nguyên và Môi trường |  |  | 03/7/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tổng thể bảo tồn đa dạng sinh học |  |  | 10/5/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 680/QĐ-TTg ngày 10/6/2023 |
|  | Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia |  |  | 09/6/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tài nguyên nước |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 |
|  | Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia | Bộ Công Thương |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 |
|  | Quy hoạch phát triển điện lực |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 |
|  | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 868/QĐ-TTg ngày 19/7/2023 |
|  | Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày  18/7/2023 |
|  | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng phóng xạ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm | Bộ Giáo dục và Đào tạo | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch mạng lưới đường bộ | Bộ Giao thông vận tải |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 |
|  | Quy hoạch mạng lưới đường sắt |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1769/QĐ-TTg ngày 19/10/2021 |
|  | Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1579/QĐ-TTg ngày 22/9/2021 |
|  | Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 648/QĐ-TTg ngày 07/6/2023 |
|  | Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 31/10/2021 |
|  | Quy hoạch lâm nghiệp | Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn |  |  | 10/11/2022 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 847/QĐ-TTg ngày 14/7/2023 |
|  | Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản |  |  | 18/7/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn | Bộ Xây dựng |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng |  |  |  |  |  | Tờ trình số 29/TTr-BXD ngày 30/5/2023 |  |
|  | Quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông | Bộ Thông tin và Truyền thông |  |  |  |  |  | Tờ trình số 38/TTr-BTT&TT ngày 31/3/2022 |  |
|  | Quy hoạch phát triển mạng lưới cơ sở báo chí, phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử, cơ sở xuất bản |  |  |  |  |  | Tờ trình số 39/TTR-BTT7TT ngày 31/3/2022 |  |
|  | Quy hoạch tổng thể hệ thống kho dự trữ quốc gia | Bộ Tài chính |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng | Bộ Lao động Thương binh và Xã hội |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 31/8/2023 |
|  | Quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 966/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 |
|  | Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 73/QĐ-Ttg ngày 10/02/2023 |
|  | Quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế | Bộ Y tế |  |  | 28/7/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống du lịch | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao |  | X |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh | Bộ Quốc phòng |  |  | 06/7/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch hệ thống các công trình quốc phòng, khu quân sự, kho đạn dược, công nghiệp quốc phòng |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng |  |  | 08/6/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch mạng lưới tổ chức khoa học và công nghệ công lập | Bộ Khoa học và công nghệ |  |  |  |  |  | 02/6/2023 |  |

# II. Quy hoạch vùng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

| **TT** | **Tên quy hoạch** | **Cơ quan tổ chức lập** | **Tình trạng** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chưa trình thẩm định** | **Thẩm định** | | | | **Quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch** | |
| **Chưa họp thẩm định** | **Đã họp thẩm định** | **Đã có báo cáo thẩm định** | **Đã gửi Hội đồng thẩm định rà soát** | **Trình quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch** | **Văn bản quyết định hoặc phê duyệt Quy hoạch** |
| 1 | Quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Quy hoạch vùng Tây Nguyên | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Quy hoạch vùng Đông Nam Bộ | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | X |  |  |  |  |  | Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ |

# III. Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

| **TT** | **Tên quy hoạch** | **Cơ quan tổ chức lập quy hoạch** | **Tình trạng** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chưa trình thẩm định** | **Thẩm định** | | | | **Phê duyệt** | | |
| **Chưa họp thẩm định** | **Đã họp thẩm định** | **Đã có báo cáo thẩm định** | **Đã gửi Hội đồng thẩm định rà soát** | **Trình phê duyệt** | **Rà soát theo NQ 77** | **Quyết định phê duyệt** |
| **A** | **Vùng Trung du và Miền núi phía Bắc (14 tỉnh)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Bắc Giang | UBND tỉnh Bắc Giang |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 219/QĐ-TTg ngày 17/2/2022 |
|  | Quy hoạch tỉnh Điện Biên | UBND tỉnh Điện Biên |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bắc Kạn | UBND tỉnh Bắc Kạn |  |  |  |  |  | Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 10/8/2023 | Văn bản số 6747/BKHĐT-QLQH ngày 18/8/2023 |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên | UBND tỉnh Thái Nguyên |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 14/3/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Hà Giang | UBND tỉnh Hà Giang |  |  |  |  |  | Tờ trình số 95/TTr-UBND ngày 23/8/2023 |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Lào Cai | UBND tỉnh Lào Cai |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 316/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Yên Bái | UBND tỉnh Yên Bái |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 18/9/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Cao Bằng | UBND tỉnh Cao Bằng |  |  |  | Báo cáo số 2046/BC-HĐTĐ ngày 22/3/2023 | Tờ trình số 1646/TTr-SKHĐT ngày 29/5/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Hòa Bình | UBND tỉnh Hòa Bình |  |  |  | Báo cáo số 5063/BC-HĐTĐ ngày 30/6/2023 | Văn bản số 2554/SKHĐT-THQH ngày 09/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn | UBND tỉnh Lạng Sơn |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Sơn La | UBND tỉnh Sơn La |  |  |  | Báo cáo số 6911/BC-HĐTĐ ngày 24/8/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Phú Thọ | UBND tỉnh Phú Thọ |  |  |  | Báo cáo số 1561/BC-HĐTĐ ngày 07/3/2023 | Văn bản số 1919/UBND-KTTH ngày 29/5/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang | UBND tỉnh Tuyên Quang |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 325/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Lai Châu | UBND tỉnh Lai Châu |  |  |  | Báo cáo số 170/BC-HĐTĐ ngày 09/01/2023 | Văn bản số 1096/SKHĐT-THQH ngày 12/6/2023 |  |  |  |
| **B** | **Vùng Đồng bằng sông Hồng (11 tỉnh, Thành phố)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Hải Dương | UBND tỉnh Hải Dương |  |  |  | Báo cáo số 5372/BC-HĐTĐ ngày 10/7/2023 | Văn bản số 2803/SKHĐT-THQH ngày 01/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Hà Nam | UBND tỉnh Hà Nam |  |  |  | Báo cáo số 2976/BC-HĐTĐ ngày 18/4/2023 | Tờ trình số 1113/TTr-KHĐT ngày 31/5/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh | UBND tỉnh Bắc Ninh |  |  |  | Báo cáo số 2526/BC-  HĐTĐ ngày 03/4/2023 | Văn bản số 1376/SKHĐT-THQH ngày 16/6/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh | UBND tỉnh Quảng Ninh |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 11/02/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Thái Bình | UBND tỉnh Thái Bình |  |  | 17/8/2023 | Báo cáo số 7343/BC-HĐTĐ ngày 07/9/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Ninh Bình | UBND tỉnh Ninh Bình |  |  |  | Báo cáo thẩm định số 3328/BC-HĐTĐ ngày 04/5/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch TP Hà Nội | UBND TP Hà Nội | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc | UBND tỉnh Vĩnh Phúc |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch TP Hải Phòng | UBND TP Hải Phòng |  |  |  | Báo cáo số 5588/BC-HĐTĐ ngày 14/7/2023 | Văn bản số 1879/UBND-TH ngày 04/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Nam Định | UBND tỉnh Nam Định |  |  |  | Báo cáo số 6641/BC-HĐTĐ ngày 16/8/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Hưng Yên | UBND tỉnh Hưng Yên |  |  | 31/8/2023 | Báo cáo số 7721/BC-HĐTĐ ngày 19/9/2023 |  |  |  |  |
| **C** | **Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung (14 tỉnh, TP)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa | UBND tỉnh Thanh Hóa |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/2/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Hà Tĩnh | UBND tỉnh Hà Tĩnh |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2022 |
|  | Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận | UBND tỉnh Ninh Thuận |  |  |  |  |  | Tờ trình số 131/TTr-UBND ngày 09/8/2023 |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Quảng Trị | UBND tỉnh Quảng Trị |  |  |  | Báo cáo số 7016/BC-HĐTĐ ngày 28/8/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Đà Nẵng | UBND thành phố Đà Nẵng |  |  |  |  |  | Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 26/7/2023 |  | Quyết định 1287/QĐ-TTg ngày 2/11/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Bình Thuận | UBND tỉnh Bình Thuận |  |  |  | Báo cáo số 3627/BC-HĐTĐ ngày 15/5/2023 | Văn bản số 3453/SKHĐT-KH ngày 17/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Nghệ An | UBND tỉnh Nghệ An |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên – Huế | UBND tỉnh Thừa Thiên Huế |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Quảng Bình | UBND tỉnh Quảng Bình |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 12/4/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi | UBND tỉnh Quảng Ngãi |  |  |  | Báo cáo thẩm định số 2215/BC-HĐTĐ ngày 28/3/2023 | Văn bản số 1341/SKHĐT-TH ngày 12/7/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa | UBND tỉnh Khánh Hòa |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Quảng Nam | UBND tỉnh Quảng Nam |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Phú Yên | UBND tỉnh Phú Yên |  |  | 15/9/2023 |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bình Định | UBND tỉnh Bình Định |  |  |  | Báo cáo số 6867/BC-HĐTĐ ngày 28/8/2023 |  |  |  |  |
| **D** | **Vùng Tây Nguyên (5 tỉnh)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Đắk Lắk | UBND tỉnh Đắk Lắk |  |  |  | Báo cáo số 3969/BC-HĐTĐ ngày 26/5/2023 | Tờ trình số 245/TTr-SKHĐT ngày 07/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Đăk Nông | UBND tỉnh Đắk Nông |  |  |  | Báo cáo số 3198/BC-HĐTĐ ngày 27/4/2023 | Tờ trình số 39/TTr-SKHĐT ngày 6/7/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Kon Tum | UBND tỉnh Kon Tum |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Gia Lai | UBND tỉnh Gia Lai |  |  |  | Báo cáo số 6941/BC-HĐTĐ ngày 25/8/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng | UBND tỉnh Lâm Đồng |  |  |  | Báo cáo số 4204/BC-HĐTĐ ngày 05/6/2023 | Tờ trình số 32/TTr-KHĐT ngày 30/8/2023 |  |  |  |
| **Đ** | **Vùng Đông Nam Bộ (6 tỉnh, Thành phố)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Đồng Nai | UBND tỉnh Đồng Nai | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bình Dương | UBND tỉnh Bình Dương | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Tây Ninh | UBND tỉnh Tây Ninh |  |  |  | Báo cáo số 3305/BC-HĐTĐ ngày 28/4/2023 | Văn bản số 2464/SKHĐT THQH ngày 15/9/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh | UBND TP Hồ Chí Minh | X |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |  |  |  |  |  | Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 07/8/2023 | Văn bản số [7692/BKHĐT-QLQH](https://eoffice.mpi.gov.vn/van-ban-di/da-ban-hanh/1c930a12-11c2-4a3f-8ab0-22dc0cac5def/xem) ngày 18/9/2023 |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bình Phước | UBND tỉnh Bình Phước |  |  |  |  |  |  | Văn bản số 5154/BKHĐT-QLQH ngày 03/7/2023 |  |
| **E** | **Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (13 tỉnh, Thành phố)** | | | | | | | | | |
|  | Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long | UBND tỉnh Vĩnh Long |  |  |  | Báo cáo số 3649/BC-HĐTĐ ngày 15/5/2023 | Văn bản số 2799/SKHĐT-TH ngày 07/9/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Đồng Tháp | UBND tỉnh Đồng Tháp |  |  |  | Báo cáo số 2015/BC-HĐTĐ ngày 21/3/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Cà Mau | UBND tỉnh Cà Mau |  |  | 19/4/2023 | Báo cáo số 3317/BC-HĐTĐ ngày 28/4/2023 | Văn bản số 1565/SKHĐT-TH ngày 26/5/2023 | Văn bản số 149/TTr-UBND ngày 06/9/2023 |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng | UBND tỉnh Sóc Trăng |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định 995/QĐ-TTg ngày 25/8/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh Tiền Giang | UBND tỉnh Tiền Giang |  |  |  | Báo cáo số 5993/BC-HĐTĐ ngày 28/7/2023 |  |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bến Tre | UBND tỉnh Bến Tre |  |  |  | Báo cáo số 1091/BC-HĐTĐ ngày 20/02/2023 | Tờ trình số 986/TTr-SKHĐT ngày 21/4/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Long An | UBND tỉnh Long An |  |  |  |  |  |  |  | Quyết định số 686/QĐ-TTg ngày 13/6/2023 |
|  | Quy hoạch tỉnh An Giang | UBND tỉnh An Giang |  |  |  |  |  | Tờ trình số 673/TTr-UBND ngày 03/8/2023 | Văn bản số 7338/BKHĐT-QLQH ngày 07/9/2023 |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Bạc Liêu | UBND tỉnh Bạc Liêu |  |  | 28/7/2023 | Báo cáo số 6441/BC-HĐTĐ ngày 10/8/2023 | Văn bản số 1396/SKHĐT-THQH ngày 28/8/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Trà Vinh | UBND tỉnh Trà Vinh |  |  |  |  |  | Tờ trình số 2794/TTr-UBND ngày 30/6/2023 | Văn bản số 5642/BKHĐT-QLQH ngày 18/7/2023 |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Kiên Giang | UBND tỉnh Kiên Giang |  |  | 24/3/2023 | Báo cáo số 2604/BC-HĐTĐ ngày 06/4/2023 | Văn bản số 70/TTr-SKHĐT ngày 21/7/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch tỉnh Hậu Giang | UBND tỉnh Hậu Giang |  |  |  | Báo cáo số 3998/BC-HĐTĐ ngày 29/5/2023 | Báo cáo số 334/BC-SKHĐT ngày 02/7/2023 |  |  |  |
|  | Quy hoạch TP. Cần Thơ | UBND thành phố Cần Thơ |  |  |  | Báo cáo số 1645/BC-HĐTĐ ngày 09/3/2023 | Văn bản số 1429/SKHĐT-THQH ngày 09/6/2023 |  |  |  |