**PHỤ LỤC III**

DANH MỤC ĐỊA BÀN ĐỊCH CHIẾM ĐÓNG, ĐỊA BÀN CÓ CHIẾN SỰ, ĐỊA BÀN TIẾP GIÁP VÙNG ĐỊCH CHIẾM ĐÓNG
*(Kèm theo Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ)*

**I. Trong kháng chiến chống Pháp**

1. Địa bàn cả nước.

2. Thời gian: Từ tháng 9/1945 đến ngày 20/7/1954.

**II. Trong kháng chiến chống Mỹ**

1. Địa bàn toàn miền Nam (từ vĩ tuyến 17 trở vào) và ở Lào, Campuchia. Thời gian: Sau ngày 20/7/1954 đến ngày 30/4/1975.

2. Địa bàn toàn miền Bắc (từ vĩ tuyến 17 trở ra). Thời gian: Từ tháng 8/1964 đến tháng 01/1973.

Lần 1 từ tháng 8 năm 1964 đến tháng 11 năm 1968.

Lần 2 từ tháng 4 năm 1972 đến tháng 01 năm 1973.

**III. Trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc**

**1. Biên giới phía Bắc (thời gian chiến tranh biên giới, hải đảo khu vực phía Bắc từ tháng 02/1979 đến ngày 31/12/1988)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Địa bàn biên giới có chiến sự** | **Địa bàn phụ cận có chiến sự** |
| **TT** | **Tên huyện biên giới** | **TT** | **Tên huyện (xã)** | **Thời gian** |
| **TỈNH LẠNG SƠN** |
| 1 | Huyện Cao Lộc | 1 | Huyện Văn Quan: Xã Khánh Khê. | 02/1979 - 3/1979 |
| 2 | Huyện Lộc Bình | 2 | Thị xã Lạng Sơn (nay TP Lạng Sơn): Phường Đông Kinh, Vĩnh Trại, Hoàng Văn Thụ, Tam Thanh, Chi Lăng; xã Hoàng Đồng, Mai Pha, Quảng Lạc. | 02/1979 - 3/1979 |
| 3 | Huyện Đình Lập |  |  |  |
| 4 | Huyện Tràng Định |  |  |  |
| 5 | Huyện Văn Lãng |  |  |  |
| **TỈNH CAO BẰNG** |
| 1 | Huyện Hà Quảng (gồm cả huyện Thông Nông cũ) | 1 | Huyện Nguyên Bình: Xã Bắc Hợp, Minh Tâm, Lang Môn. | 02/1979 - 3/1979 |
|  |  | 1 | Tx Cao Bằng: Phường Sông Hiến, Sông Bằng, Hợp Giang, Tân Giang; xã Ngọc Xuân, Đề Thám, Hòa Chung, Duyệt Trung. | 02/1979-3/1979 |
| 2 | Huyện Trùng Khánh (gồm cả huyện Trà Lĩnh cũ) | 2 | Huyện Hòa An: Xã Công Trừng. | 02/1979 |
| 3 | Huyện Quảng Hòa |  |  |  |
| 4 | Huyện Hạ Lang |  |  |  |
| 5 | Huyện Thạch An |  |  |  |
| 6 | Huyện Bảo Lạc |  |  |  |
| 7 | Huyện Bảo Lâm |  |  |  |
| **TỈNH HÀ GIANG (tên cũ là tỉnh Hà Tuyên)** |
| 1 | Huyện Đồng Văn | 1 | Huyện Bắc Quang: Xã Tân Lập; Đông Tâm; Đồng Tiến; Thượng Bình; Hữu Sản. | 02/1979 - 31/12/1988 |
| 2 | Huyện Quản Bạ | 2 | Huyện Bắc Quang (nay Quang Bình): Xã Xuân Minh; Tiên Nguyên; Tân Nam; Yên Thành; Bản Rịa. | 02/1979 - 31/12/1988 |
| 3 | Huyện Hoàng Su Phì | 3 | Huyện Bắc Mê: Xã Giáp Trung; Yên Định. | 02/1979 - 31/12/1988 |
| 4 | Huyện Yên Minh | 4 | Thị xã Hà Giang (nay TP Hà Giang): Phường Ngọc Đường; Phương Độ; Phương Thiện. | 02/1979 - 31/12/1988 |
| 5 | Huyện Xín Mần |  |  |  |
| 6 | Huyện Vị Xuyên |  |  |  |
| 7 | Huyện Mèo Vạc |  |  |  |
| **TỈNH LÀO CAI (tên cũ là tỉnh Hoàng Liên Sơn)** |
| 1 | Huyện Bát Xát | 1 | Thị xã Sa Pa (tên cũ là huyện Sa Pa):- Xã Tả Giàng Phình; Bản Khoang; Tả Phìn; Trung Chải.- Bản Phùng; Suối Thầu; Nậm Cang; Hầu Thào; Thanh Kim. | 02/1979 - 3/1979 02/1979 -31/12/1988 |
| 2 | Huyện Si Ma Cai |
| 3 | Huyện Bắc Hà | 2 | Huyện Bảo Yên: Xã Tân Tiến; Nghĩa Đô; Xuân Hòa; Điện Quan. | 02/1979 - 4/1979 |
| 4 | Huyện Mường Khương |  |  |  |
| 5 | Huyện Bảo Thắng |  |  |  |
| 6 | TP Lào Cai (tên cũ là thị xã Lào Cai, thị xã Cam Đường) |  |  |  |
| **TỈNH LAI CHÂU** |
| 1 | Huyện Mường Tè | 1 | Huyện Tam Đường: Xã Tả Lèng. | 02/1979 - 3/1979 |
| 2 | Huyện Phong Thổ |  |  |  |
| 3 | Huyện Sìn Hồ |  |  |  |
| **TỈNH ĐIỆN BIÊN (tên cũ là tỉnh Lai Châu)** |
| 1 | Huyện Mường Nhé |  |  |  |
| **TỈNH QUẢNG NINH** |
| 1 | TP Móng Cái (tên cũ là huyện Hải Ninh) | 1 | Huyện Tiên Yên: Xã Điền Xá, Hà Lâu, Phong Dụ, Đại Dực, Đông Hải. | 02/1979 - 12/1988 |
| 2 | Huyện Hải Hà (tên cũ là huyện Quảng Hà, huyện Đầm Hà) | 2 | TP Cẩm Phả (tên cũ là thị xã Cẩm Phả): Phường Cửa Ông, Mông Dương. | 02/1979 - 12/1988 |
| 3 | Huyện Đầm Hà (tên cũ là huyện Quảng Hà) |  |  |  |
| 4 | Huyện Bình Liêu |  |  |  |
| 5 | Huyện Vân Đồn (tên cũ là huyện Cẩm Phả) |  |  |  |
| 6 | Huyện Cô Tô (tên cũ là huyện Cẩm Phả) |  |  |  |

**2. Biên giới Tây Nam (thời gian chiến tranh biên giới, hải đảo khu vực Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Địa bàn biên giới có chiến sự** | **Địa bàn phụ cận có chiến sự** |
| **TT** | **Tên huyện biên giới** | **TT** | **Tên huyện (xã)** | **Thời gian** |
| **TỈNH QUẢNG NAM** |
| 1 | Huyện Tây Giang |  |  |  |
| 2 | Huyện Nam Giang |  |  |  |
| **TỈNH KON TUM** |
| 1 | Huyện Đắk Tô (nay là huyện Sa Thầy) | 1 | Huyện Đắk Glei (nay là huyện Ngọc Hồi): Xã Sa Loong, xã Pờ Y, xã Đắk Xú. | 5/1975 - 07/01/1979 |
| **TỈNH GIA LAI** |
| 1 | Huyện Chư Păh (nay h. Ia Grai và 4 xã/h. Đức Cơ) |  |  |  |
| 2 | Huyện Chư Prông |  |  |  |
| 3 | Huyện Đức Cơ |  |  |  |
| **TỈNH ĐẮK LẮK** |
| 1 | Huyện Ea Súp |  |  |  |
| 2 | Huyện Buôn Đôn |  |  |  |
| **TỈNH ĐẮK NÔNG** |
| 1 | Huyện Đắk Nông (nay huyện Đắk Glong, Đắk R’Lấp, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa). |  |  |  |
| 2 | Huyện Đắk Mil (nay Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút, KrôngNô). |  |  |  |
| **TỈNH LONG AN** |
| 1 | Huyện Đức Huệ |  |  |  |
| 2 | Huyện Mộc Hóa (nay Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Tân Thạnh, Thanh Hóa) |  |  |  |
| **TỈNH BÌNH PHƯỚC** |
| 1 | Huyện Lộc Ninh (nay Lộc Ninh và Bù Đốp) | 1 | Huyện Hớn Quản: Xã Minh Đức. | 5/1975 - 01/1979 |
| 2 | Huyện Phước Long (nay thị xã Phước Long và Bù Gia Mập) | 2 | Huyện Bình Long (TX Bình Long): Xã Thanh Lương. | 5/1975 - 01/1979 |
| **TỈNH TÂY NINH** |
| 1 | Huyện Tân Biên (nay huyện Tân Biên và huyện Tân Châu) |  |  |  |
| 2 | Huyện Châu Thành |  |  |  |
| 3 | Huyện Bến Cầu |  |  |  |
| 4 | Huyện Trảng Bàng |  |  |  |
| **TỈNH KIÊN GIANG** |
| 1 | Huyện Hà Tiên (nay thị xã Hà Tiên, huyện Kiên Lương, huyện Giang Thành) | 1 | Huyện An Biên: Xã Nam Du. | 5/1975 - 01/1979 |
| 2 | Huyện Phú Quốc |  |  |  |
| **TỈNH AN GIANG** |
| 1 | Huyện Tịnh Biên (trước là huyện Bảy Núi) |  |  |  |
| 2 | Huyện Tri Tôn (trước là huyện Bảy Núi) |  |  |  |
| 3 | Huyện Phú Châu (nay huyện An Phú; thị xã Tân Châu) |  |  |  |
| 4 | Thị xã Châu Đốc |  |  |  |
| **TỈNH ĐỒNG THÁP** |
| 1 | Hồng Ngự (nay h. Hồng Ngự; huyện Tân Hồng, thị xã Hồng Ngự) | 1 | Huyện Thanh Bình (nay huyện Tam Nông); xã An Long, xã Phú Hiệp (nay xã An Long, xã Phú Hiệp, xã Phú Đức). | 5/1975 - 01/1979 |

**3. Truy quét Ful rô (thời gian từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Địa bàn truy quét Ful rô** | **Địa bàn phụ cận có chiến sự** |
| **TT** | **Tên huyện** | **TT** | **Tên huyện (xã)** | **Thời gian** |
| **TỈNH KON TUM** |
| 1 | Huyện Đắk Tô (nay huyện Sa Thầy) |  |  |  |
| 2 | Huyện Ngọc Hồi |  |  |  |
| 3 | Huyện Đắk Glei |  |  |  |
| 4 | Huyện Kon Rẫy |  |  |  |
| 5 | Thành phố Kon Tum |  |  |  |
| 6 | Huyện Đắk Hà |  |  |  |
| 7 | Huyện Tu Mrông |  |  |  |
| 8 | Huyện Sa Thầy |  |  |  |
| 9 | Huyện Kon PLong |  |  |  |
| **TỈNH GIA LAI** |
| 1 | Thị xã Pleiku (nay TP Pleiku) | 1 | Huyện Chư Sê: Xã Ia Tiêm, AL Bá, Bờ Ngoang. | 01/1981 - 11/1981 |
| 2 | Huyện Mang Yang (nay h.Đắk Đoa và h.Mang Yang) |  |  |  |
| 3 | Huyện Chư Prông |  |  |  |
| 4 | Huyện 3 (nay h. Mang Yang) |  |  |  |
| 5 | Huyện 4 (nay 2 h.Đắk Đoa và Mang Yang) |  |  |  |
| 6 | Huyện 11 (nay h.Phú Thiện) |  |  |  |
| 7 | Huyện Krông Pa |  |  |  |
| 8 | Huyện Ayun Pa (nay h. Phú Thiện) |  |  |  |
| 9 | Huyện Chư Păh |  |  |  |
| 10 | Huyện An Khê (nay TX An Khê) |  |  |  |
| **TỈNH ĐẮK LẮK** |
| 1 | Huyện 1 (nay huyện M’Đrắk) |  |  |  |
| 2 | Huyện 3 và 4 (nay huyện Ea H’leo) |  |  |  |
| 3 | Huyện 5 (nay huyện Cư M’gar, Krông Búk, Krông Năng, Buôn Đôn và Ea Súp) |  |  |  |
| 4 | Huyện 6 (nay TP.Buôn Ma Thuột) |  |  |  |
| 5 | Huyện 9 (nay huyện Krông Pắk, Krông Bông và Ea Kar) |  |  |  |
| 6 | Huyện 10 (nay huyện Lắk) |  |  |  |
| 7 | Thị xã Buôn Hồ |  |  |  |
| **TỈNH ĐẮK NÔNG** |
| 1 | Huyện Đắk Nông (nay huyện Đắk Glong, Đắk R’Lấp, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa) |  |  |  |
| 2 | Huyện Đắk Mil (nay huyện Đắk Mil, Đắk Song, Cư Jút và Krông Nô) |  |  |  |
| **TỈNH BÌNH ĐỊNH** |
|  |  | 1 | Huyện Vân Canh: Xã Canh Liên, Canh Hòa, Canh Thuận, TT Vân Canh. | 01/1983 - 12/1985 |
|  |  | 2 | Huyện Tây Sơn: Xã Vĩnh An, Tây Thuận, Tây Giang. | 5/1975 - 4/1992 |
| **TỈNH NINH THUẬN** |
|  |  | 1 | Huyện An Sơn (nay h. Ninh Sơn): Xã Lâm Sơn, xã Ma Nới. | 4/1976 - 12/1985 |
|  |  | 2 | Huyện Ninh Hải (nay h. Thuận Bắc): Xã Phương Hải. | 4/1976 - 12/1985 |
|  |  | 3 | Huyện An Phước (nay h. Ninh Phước): Xã Phước Thái. | 4/1976 - 12/1985 |
|  |  | 4 | Huyện An Phước (nay h. Thuận Nam): Xã Phước Nam, Phước Hà, Hà Nhị. | 4/1976 - 12/1985 |
|  |  | 5 | Huyện Ninh Sơn: Xã Mỹ Sơn, Nhơn Sơn. | 5/1975-12/1987 |
|  |  | 6 | Huyện Thuận Bắc: Xã Công Hải, Lợi Hải, Bắc Sơn. | 5/1975-12/1987 |
|  |  | 7 | Huyện Ninh Phước: Xã Phước Hữu, Phước Hải, An Hải, Phước Dân, Phước Sơn, Phước Vĩnh. | 5/1975-12/1987 |
|  |  | 8 | Huyện Thuận Nam: Xã Phước Diễm, Cà Ná. | 5/1975-12/1987 |
|  |  | 9 | Huyện Ninh Hải: Xã Nhơn Hải. | 5/1975-12/1987 |
| **TỈNH KHÁNH HÒA** |
|  |  | 1 | Huyện Cam Ranh (nay h. Khánh Sơn): Xã Thành Sơn. | 1978 - 1979 |
|  |  | 2 | Huyện Diên Khánh (nay h. Khánh Vĩnh): Xã Khánh Lê, Khánh Thượng (nay là xã Sơn Thái, Xã Liên Sang, xã Cầu Bà, xã Giang Ly, xã Khánh Thượng). | 3/1978-3/1980 |
|  |  | 3 | Huyện Khánh Ninh (nay h. Ninh Hòa): Xã Ninh Sim, Ninh Thượng, Ninh Tân, Ninh An (nay TX Ninh Hòa, xã Ninh Tây, Ninh Thượng, Ninh Tân, Ninh Sơn). | 02/1977 - 4/1988 |
| **TỈNH BÌNH PHƯỚC** |
| 1 | Huyện Bù Đăng |  |  |  |
| 2 | Huyện Bình Long (nay h. Hớn Quản và TX. Bình Long) |  |  |  |
| 3 | Huyện Đông Phú |  |  |  |
| 4 | Huyện Phước Long (nay TX Phước Long và huyện Bù Gia Mập) |  |  |  |
| 5 | Huyện Lộc Ninh (nay h. Lộc Ninh và h. Bù Đốp) |  |  |  |
| **TỈNH LÂM ĐỒNG** |
| 1 | Huyện Lạc Dương (nay h.Lạc Dương và h.Đam Rông) |  |  |  |
| 2 | Thành phố Đà Lạt |  |  |  |
| 3 | Huyện Đơn Dương |  |  |  |
| 4 | Huyện Đức Trọng (nay huyện Đức Trọng và huyện Lâm Hà) |  |  |  |
| 5 | Huyện Di Linh |  |  |  |
| 6 | Huyện Bảo Lộc (nay thành phố Bảo Lộc, huyện Đạ Huoai và huyện Bảo Lâm) |  |  |  |
| 7 | Huyện Đạ Huoai (nay là huyện Đạ Huoai, huyện Đạ Tẻh và huyện Cát Tiên) |  |  |  |
| **TỈNH BÌNH THUẬN** |
|  |  | 1 | Huyện Tuy Phong: Xã Phú Lạc. | 5/1975 - 12/1992 |
|  |  | 2 | Huyện Bắc Bình: Xã Phan Sơn, Phan Lâm. | 5/1975 - 12/1992 |
| **TỈNH ĐỒNG NAI** |
|  |  | 1 | Huyện Tân Phú: Xã Phú An, Phú Sơn, Phú Trung. | 1977 - 12/1980 |
| **TỈNH PHÚ YÊN** |
|  |  | 1 | Huyện Sông Hinh: Xã Ea Lâm, Ea Ly, Sông Hinh. | 5/1975-12/1992 |