THỦ̉ TUỚNG CHÍNH PHỦ̉

Số: 201/QĐ-TTg

CỢNG HÓAXAZ HỘICHỦ NGHĨA VIET NAM
Độc lâp - Tư do - Hạnh phúc
Hà Nö́, ngày 22 tháng 01 nà̛m 2013
quyét dinh
Phê duyệt "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến nåm 2030 "

## THU̇ TU'ỚNG CHINN PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chirh ptù nẻay 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật du lich ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Quyết định số 2473 (QĐ)-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Thú ưứng Chưnh phủ phê duyệt Chiến huọe phát trièn du lịh Việt Nam đển năm 2020, tầm nhìn đền năm 2030;

Xét để nghị của Bộ trương Bộ Văn hớ, Thể thao và Drılịch,

## QUYETT DINH:

Điển 1. Các nội dung chủ yếu

1. Quan điểm phát triển
a) Phát trièn du lịch trợ thành ngành kinh tế mưi nhọn; du lich chiếm tỳ trọng ngày càng cao trong cơ cấu GDP, tạo động lưc thúc đẩy phàt triển kinh tế - xã hội.
b) Phát tricỉn du lich theo hương chuyên nghiệp, hiện đải, có trọng tâm, trọng diểm; chú trọng phát triển theo chiều sâu đảm bèo chất luợng và hiệu quả, khẳng định thurong hiệu và khả năng cạnh tranh.
c) Phát triển đồng thợi cả du lịch nọ̀i địa và du lịch quốe tế; chú trọng du lịch quốc tế đến; tơng cuờng quàn lý do lịh ra nướe ngoai.
d) Phát triển du lụch bền vững gắn chặt vợt việc bảo tồn và phát huyy các gía tị̣ văn hóa dân tộc; giị̛ gin cành quan, bảo vệ mơi truơng; bảo đảm an ninh, quốc phong, trặt tự an toàn xä hội; dàm báo hài hòa turong tác giữa khai thác phát viể̃n du lịch vời bảo vệ giá trị tài nguyện tụ nhiên và nhânn văn.
d) \#ầy mạnh xā hội háa, huy dộng mẹi nguồn lurce cả trong và ngoai nước cho đâuu tu phát triển du tịch; phát huy tối đa tiềm năng, lọi thế quóce gia vè̉ yếu tố tụ̣ nhiên và văn hóa dân tộc, thế mạnh đạ̀c trung các vùng, mền trong cà nước lăng cưòng liên kết phàk triển du lịch.
2. Mục tiêu phát triè̀n
a) Mục tiêu tồng quát

Đến năm 2020, du lịch co bàn trơo thành ngành kinh tế müi nbọn, có tinh chuyên nghiệp vơi hệ thống co sờ yật clất-ky̆ thuặ đồng bộ, hiận đa̧i; sản phảm du lic̣h có chất lự̛̣ng cao, đa dạng, có thurong hiệu, mang dăm bàn sắc văn hoá dân tộe, canh tranh đự̛̣ vơi các nuớc trong khu vupe và thể giới.

Đến năm 2030, Việt Nam trờ thành quốc gia con ngành du lịch phát rriển.
b) Mục tiêu cur thề

- Về tổ chưc lănh thồ: Phát triển 7 vùng du lịch vơi những sản phẩm đặc trung theo lìngy vùng; 46 khu du lịch quấc gia; 41 điêm du lịch quốc gia; 12 dô thị du lịch và một số khu, diểm du lịch quan trong khác uạo đông lục thúc đẩy phát triển du lịch cho các vèng và cà nước. Kèm theo quyêt địhh này danh mục các khu duu lịch quốc gia, diểm du lị̣c quấc gia và đô thị du lịch.
- Về các chi tiẹ̀u phát trî́n ngành
+Khách du lịch
. Năm 2015 thu hát 7,5 triệu luợt khách du lich quốc tế, phuc vu 37 triệu

.Năm 2020 thu hứt 10,5 triệu lượ khách quốc tế, phuc vup 47,5 trị̂̂u Lượt

. Năm 2025 thu hút 14 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 58 triệu lưọt khảch nội dịa; tang trừng tuong íng $6 \%$ và $4,3 \% /$ nām.
. Năm 2030 thu hứ 18 triệu lượ khéch quốc tế và 71 triệul luợt khách nội đia; täng trưong turng ưng $5,2 \%$ yà $4,1 \% /$ năm.
+ Tổng thu từ khách du lịch: Näm 2015 dạt 207 nghin tỳ dồng, tuong đuong 10,3 ty USD; năm 2020 dạt 372 nghinn ty đồng, tuong durong 18,5 ty USD; năm 2025 dạt 523 nghin tỳ dông, tưong durong 26 tỳ USD; năm 2030 dạ̣ 708 nghin ty dồng, trong duong 35,2 ty USD.
+ Dóng góp cùa du lich trong GDP: Nam 2015, du lịh chiến $6 \%$ tȯ̀ug GDP cà nươoc; năm 2020, chiếm $7 \%$; năm 2025 , chiếm $7,2 \%$ và nẳm 2030 , chiếm $7,5 \%$.
+ Số lượng co sở lưu trí: Năm 2015 có 390.000 buồng, nām 2020 có 580.000 buồng; nâm 2025 co 754.000 buổng; năm 2030 co 900.000 buồng.
+ Chí tiêu việc làm: Năm 2015 tạo việc làm cho 2.1 triệu lao dộng (trong đó 620 nghin lao động trục tiếp); nām 2020 là 2,9 triệu (trong đó 870 nghin Lao đọng tựe tiếp); năm 2025 lả 3,5 triẹ̉u (trong đó 1,05 triệu lao động trục tiếp); năm 2030 là 4,7 triệu (trong tô 1,4 triệu Jao đọ̀ng trục tiếp).
+ Nhu cầu đầu tư: Nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạt 2011-2015 là 18,5 tẏ USD; giai đoan 2015-2020 là 24 tẏ USD; giai đoann 2020-2025 là 25,2 tẏ USD và 2020-2030 là 26,5 tẙ USD.
- Về văn hóa: Góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam; phát triền thể chất, nâng cao đân trí và đỏi sổng văn hoả tính thần cho nhân dân, tăng cương đờn kêt, hữu nghị, tinh thẩn tự tôn dân tộc.
- Về an sinh - xã hội: Tạo thêm nhiều viṣ̂c làm cho xã hội, góp phần giảm nghèo, c̛ám bạo an sinh và giải quyết các vẩn đề xâ hội.
- Về môi trương: Phát triển du lịch "xanh", gẳn hoạt động du lịch vơi gìn giũ và phát huy các giáa trị tài nguyên và bảo vệ môi trương. Đảm bâo mố trương du lịch lả yếu tố hấp dẫn, quyêt định chất lượng, giá trị thụ hưởng du lịch và tuương hiệu du lịch.
- Vê an nitnh quốc phòng: Góp phần khằng định và bảo yậ chủ̉ quyền lănh thố quốc gia, girí vũug an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

3. Các dịnh hương phát triển chủ yếu
a) Phát triển thị trường khách du lịch: Đầy mạnh phát triển đồng thở ca du lịch nội dịa và du lịch quốc tế; chú trọng phân đoạn thị truòng khách có mục đîch du lịch thuẩn túy, nghì dương, luu trí dài ngày yà chi tiêu caco.

- Khách du lịch nọi địa
+ Phát triển mạrh thị trưòng du tịch nội địu, cháa trọng khách với nục đich ughi dương, giài tuí, nghị cuối tuẩn, lễ hội tâm linh, mua sẳm.
+ Khuryến thitch plát triển, mồ rọ̀ng thị trường du lịch chuyền biệt và du lịch kếe họp công vụ.
- Khăch du lịch quốc tế
+ Thu hút, phát triển mạnh thị trường gả̉n như Đông Bắc $\dot{A}$ (Nhât Bản, Trung Quốc, Hồng Kông, Hản Quốc, Đài Loan); ASEAN (Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Lào, Campuchia).
+ Tăng cương khai thac thị trương truyần thốrg cao ch́p tù Tây $\hat{A} u$; ${ }^{\text {an }}$ Bắc Âu, Bắc Mỹ, chầu Đại Dưong và Đông $\mathrm{A} u$ (Nga, Ukraina)...
+ Mở rộng thị trương mói: Trung Đông, An Đọ.
b) Phát triển sản phẩm du lịch
- Uu tiên phát triền các dòng sån phẩm chính:
+ Phát triển mạnh hệ thống sản phấm du lịch biền có khả nång cạnh tranth trong khu vực vè̀ nğ̣hi dưởng biển, tham quân thẩng cânh biển, hệ sinh thải biển. Khai thác hệ thống đáo ven bò phục vụ phát triền du lịch.
+ Uu tiên phát triến các sản phần du lịch văn hóa gắn với di sản, lễ hội, tham çuan và tìm hiểlu lốj sống. Phát triển mạnh đu lịch ẩm thục. Phát huy cạ giá trị văn hóa vùng miền làm nền tảng cho các sản phầm du lịch đặc trưng.
+ Đả̉y mạnh phat trî̂̉n các sàn phẩm du lịch sinh thuii, chú trọng khảm phá hang động, du lịch núi, du lịch sinh thái nông nghiệp, nông thôn.
- Phát triển sản phầm du lịch dặc trung theo các vùng dự̧c tồ chức theo các không gian phát trî̉n du lịch vớt tính chất đặc trung nồi trội để tạo dựng thưong hiộh tì̛ng vìng coo sản phầm điềm đến tống hơp.
- Da dạng hơa sản phầm phục vụ các đối tượng khách vở những nhu cầu đa dạng nhu: Du lich MICE (Hội hop, khuyén thương, hội nghi, triền lâm); du Jịch đồ thị; du lịch giáo dục; du lịch thé thao; du lịch duỗng bệnh; du lịch du thuycèn; du lich làm dẹp...
- Tăng cương liên kết gixãa các địa phuơng, doanh nghiị̂̂p; theo kha vưc, các hành lang kirnh tế; cuing các ngành vận chuyền, các liên kểt vùng, liên vùng và quốc tế để tạo thành sản phầm du lich hấp dẵn.
c) Tố chứr không gian du lịch
- Phảt triền du lịch theo 7 vìng
+ Vùng Trung du, miển nủi Bắc Bộ gồm 14 tînh, thành phố: Hòa Binh, Son La, Điện Biễn, Lai Châu, Yển Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lang Sơn và Bắc Giang.

Hương ktai thác sẳn phầm đặc trưng:
. Du lịch về nguổn, tham quan tìm hiều tàn sắc văn hóa dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang dông, trung du.
. Nghi dưỡng núi; nghỉ cuối tuần.

- Thể thao, khám phá.
.Du lịch biên giới gằn vơi thuong mại cửa khẩu.

Các dịa bàn trọng điềm phát triền du lịch:

- Son La - Điện Biên gắn với Mộc Châu, hồ Son La, cưa khầu quốc tế Tây Trang, di tích lịch sử Diện Biên Phủ và Mường Phăng.
. Lào Cai gắnı vởi cửa khẩu quổc tế Lào Cai, khu nghỉ mát Sa Pa , Phan Xi Phăng và vuimin quû́c gia Hoàng Liên.
. Phú 'thọ gắn với Iễ hội Đè̀n Hùng và hề thống di tich thời đại Hùng Vurong, du: lich hồ Thác Bè.
- Thái Nguyên - Lạng Sơn gắn vái hô Nủi Cốc, di tich ATK Định Hóa, Tân Trào, khu kinh tế cr̛a khẩu Đồng Đăng, khu nghỉ mât Mẫu Sơn.

Hà Giang gắn với công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên cơa Đồng Văn, cảnh quan Mèo Vạc, Mã Pí Lèng, Na Hang...

Định bưởng phát triển hệ̂ thống khu, điểm, đô thị du lịch gồm 12 khu du lịch quî́r gias 4 diềm da lịch quiốc gia và 1 đò thị du lịch (danh mục ban hành Kèm theo quyết dịnh này).

Ngoài ra, định huớng phát triền một số khu, điến du lịch quan trọng khác: Xin Mằn, Sin Hồ, hồ Nà Hang, hồ Cấm Son; hồ Sơn La...

+ Vưng đồng bằng sông Hồng và duyền hải Đông Bắc gồm 11 tinh/thành phố: Hà Nồi, Vĩnh Phúc, Băc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Thải Bình, Hà Nams, Ninh Binh, Nam Định, Hái Phòng và Quang Ninh.

Hướng khai thác sàn phẩm đặc trưng:
. Du lịch văn hơa gắn vởi văn minh lúa nước sông Hồng.
. Du lịch biển đảo.
. Du lịch MICE (Hội hopp, khuyến thuởng, hội nghị, triển lãm)
. Du lịch sinh thái nông nghiệp nông ưồn.
. Du lịch lễ hội, tầm linh
Du lịch cuối uaîn, vui chơi giåi trí cao cấp.
Cíc dịa bàn trọng diểm phát triển du lịch:
. Thị đồ Hà Nội gán vởi hệ thống dí tích lịch sú văn hóa nội thành và các cảnh quan tụ nhiền vùng phụ cận.

Quàng Ninh - Hải Phòng gắn với cârh quann biền đảo Đông Bắc đạac biệt là Hạ Long - Cát Bà, Vân Đồn, Đồ Sonn,
. Ninh Binh guărı với Tam Cốc - Bich Động, Hoa Lu, Trang An, Vân Long, Chic Phuơng, Tam Chîc - Ba Sao và quân thề di tich, cảnh quan vùng phucệrn.

Dịnh hurớng phát triển hệ thống khu, ciền, đô thị du lịch gổm 9 khu du Lich quốc gia; 8 diểm du lịch quốc giạ và 2 dồ thị du lịch (danh mục ban bành kèm theo quyết dịnh này).

Ngoài ra cần chù trọng phát triển các đî̂̉nn: Vườn quốc gia Xuàn Thủy, Dồng Châu, Bạch Long Vĭ...

+ Vùng Bắc Trung Bộ gồm 6 tỉnh, thạnh phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quàng Binh, Quàng Trị, Thừa Thiền Huế.

Hương khai thác sản phà̀m đặc trung:
Tham quaan di sản, di tích lịch sưv vēn hóa.
. Du lịch biển, đảo.

- Tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái.
. Du lịch biên giới gắn với các cưa khẩu.
Các đạa bàn trọng điểm phát triền du lịch:
. Thanh hơa và phụ cận gắn vợ điểm du lịch quốe gia Thảnh Nhà Hob, Lam Kính, Bến En vả đô thị dus lịch Sầm Sơn.
. Nam Nghậ̀ An - Bắc Hà Tũnh gắn với Của Lỏ, Kim Liên, Đồng Lộc, cửa khấu Cần Treo, núi Hồng - sông Lam, Xuân Thành...
- Quảng Binh - Quảng Trị gắn với Phong Nha - Kẻ Bàngı biển Cưa Tùng - Cửa Vię̣t, dào Cồn Có, cưa khấu Lao Bảo và hệ thống di tich chiến tranh chống Mỹ.
. Thửa Thièn Huế gánn với hệ thống di sản vàn hơa cố đô Huế và cảnh quan thiên nhiĉn Lărg Cô - Cånh Dưong, Bạch Mà, Tam Giang...

Định hương phát triển hệ thông khu, điềm, đô thị du lịch gồm 4 khu du lịch quếc gia; 6 điềm du lịch quốc gia và 3 đồ thị du lịch (danh mục ban hành kèn theo quyết dịnh nay).

Ngoài ra, chír trợg phát triển các điểm hang cá Cầm Lưong, vuờn quû́c gia Bến En, vươn quêe gia Pù Mát, Chùa Hromg, Cồn Cỏ...
+Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ gồm 8 tinh, thành phố: Thành phố Đà Nầng, Quảng Nam, Quàng Ngăi, Bỉhh Đj̣nh, Phú Yên, Khánh Hìn, Ninh Thuận, Bình Thuận.

Hướng khai théc sảnn phẩm đặc trưng:
Du lịch biển, đâo.

Du lịch tham quan di tich (hẹ̀ thống di sàn) kết hợp du lịch nghiên cứu bản sắc văn hớa (văn hóa Chăm, các dân tộc thiểu số ở Đông Trương Son),
. Du lịch MICE (Hội hop, khuyến thườg, hội nghí, triển lām).
Các địa bản trọng đểm phát triển du lịch:
. Đà Nẵng - Qquàng Nam gắn với Som Trà, Hái Vấn, Hội An, My̌ Som...
Binh Định - Phú Yên - Khánh Hòa gắn với các băi biển Plương Mai, Đầm Ô Loan, vịnh Nha Trang, Cam Ranh...
. Binh Thuận gắn vói biển Mưi Né, đåo Phú Quý..
Định huớng phát triển hệ thống khu, điểm, đîo thị du lịch gồm 9 khu du Lich quốe gia; 7 diểm du lịch quốc gia và 4 đô thị du lịch (danh mưe ban hành kèm theo Quyết định này).

+ Vùng Tây Nguyên gồm 5 tinh: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lák, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Hurởng khai thác sàn phẩm đặc trung:
. Du lịch văn hóa Tây Nguyên; tham quatı tim hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc Tây Nguyèn.
. Nghi dưỡng núi; tham quan nghiên curnu hệ sinh thái cao nguyên gắn vớ: các sán vật hoa, cà phê, voi.
.Du lịch biên giơi gắn với cưa khầu và tam giác phát triển.
Các địa bàn trọng điển phát triển đu lạch:

- Thành phố Đả Lạt gắn với hồ Tuyền Lâm, Đan Kia - Suocí Vàng.
. Đăk Lăk gắn với vươn quốc gia Yokdôn và không gian văn hóa cồng chièng Tây Nguyèn.
. Gia Lai - Kon Tum gắn với cửa khẩu quốc tế Bò Y, Mẵng Den, Yaly.
Dịnh hurơng phát triền hệ thống khu, điềm, aô thị du lịch gồm 4 khu du lịch quốe gia; 4 điển du lịch quốe gia và̉ 1 tô thị du lịch (danh mục ban hành kèm theo quvet định này).

Ngoài ra chú trọng phát triển du lịch tại các điểm nhul cụm di tích dèo An Khè, thành phố Buồn Mê Thuột và phụcận...

+ Vùng Đōng Nam Bộ gồm 6 tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chi Minh, Bà Rịa - Vüng Tau, Đồng Nai, Bình Dương, Bỉnh Phướ, Tây Ninh.

Hướng khai thác sản phấm đặc trimg:
. Du lịch MICE (Hội hop, khuyến thuởng, hội nghị, triển läm).

. Du Jịch nghi đường biền, du lịch giài trí cuối tuần, du lịch thể thao, du lịch mua sắm.
. Du lịch biễn giới gắn với cựa khầu.
Các dịa bàn trọng điềm phát triến du lịch:
. Thành phố Hồ Chí Minh gấn với khu rừng sác Cần Giờ và hệ thống di tích lịch sử vặn hóa nội thành.

- Tây Ninhı gắn vứ của khẩu quốc té Mộc Băi, nưi bả Đen, hồ Dầu Tiếng.

Thàrh phố Väng Tàu gắn với Long Häi; Phước Hải, Côn Đảo.
Dịnh hướng phait triển hệ thống khu, điềm, đô thị du lịch gồm 4 khu du lich quốe gia; 5 điếm du lịh quốc gia và 1 dó thị du lịch (danh mục ban bành kèm theo quyết định này).

Ngoài ra chú trọng phát triền các điển như: Thác Mo - Bả Rá; Binh Châu, Phước Bừu, Núi Dith.

+ Vùng Dồng bą̀ng sông Cửu Long gồm 13 tinh, thành phố: Thành phố Cà̉n Thơ, Long An, Đồng Tháp, An Giang Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trŭng, Bến Tre, Trì Vinh, Vĩnh Long, Tiền Giang, Hậu Giang.

Hượg khai thác sán phẩm dạc trung:
. Du lịch sinh thải (miệt vươn, đất ngập nuơoc).
. Dua lịch biển, đảo.
. Du lịch vän hóa, Lễ hội,
Các địa bann trọng điểr du lịh;
. Tiền Giang - Bến Tre gẳn vơi du lịch miș̣̂t vươn Thới Sơn.
. Cần Tho - Kiên Giang gắn với biển đảo Phú Quốc, Hà Tiên.
Đồng Tháp - An Giang gẵn vợ Tớr giác Long Xryê̂n, vuờn quọ́c gia Tràm Chim.
. Ca Mau gán vói U Minh - Năm Căn - mǔi Ca Mau.

Định hướng phát triển hệ thống khu, điểm, đô thị đu lịch gồm 4 khu du lịch quóc gia; 7 diểm du lịch quốc gia.

Ngoài ra, chíi trọng phát triển các điểm nhur: Ba Động, Vînh Long.

- Phat triển hệ thống tuyến du lịch
+ Tuyĉ́n theo drờng hàng không: Tù các sân bay thuộc trung tàm quóc gia và các sẩn bay quan trong khác.
+ Tuyến theo đường bộ: Theo hệ thống các quốc lộ lớn nối các vùng du lich và đương Hồ Chí Minh.
- Tuyến theo đường biển: Liễrn kết các đảo ven bờ và các tuyến Đà Nẵng - Hoàng Sa; Nha Trang - Trương Sa và đường Hồ Chí Minh trên biền.
+ Tuyến theo dường sông: Theo hệ thống sông Hồng và sông Mê Kông.
+ Tuyến theo dường sátr: Tuyèn durờng sất Bắc - Nam; Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Lào Cai và Hà Nọ̀i - Lagg Son.

Chú trọng phát triển tuyến đường biển và tuyến đ̛́ường bộ dọc biên giới.

+ Các tuyến du lịch chuyên đè̀: Về nguồn tim hiều văn hơa caćc dân tộc Việt Nam; khám phá biến, đơo; di sản; sinh thá nuii, rưnę: MICE; làng nghé̀; cộng đồng và nông nghiệp, nông thôn; du thuyền, tàu biền; sông, hồ; lê̂ hội, tâm linh.
+ Tuyến du lịh liên kết cảc quốc gia: Vię̣t Yann, Lảo, Campuchia, Thái Lan, Trung Quốc...
d) Đầu tư phát triển du lịch
- Tổng nhu cầu đầu tur và cơ cấu nguồn yớn đẩu tư: 1.931 nghìn tỷ đồng (turơng đrơng 94,2 ty USD, theo giá hiên hànhi). Trong đó:
+ Vôn từ ngân sách shà nước chiếm 8 - $10 \%$ bao gồm cà vấn ODA.
+ Nguồn vốn lî̀ khu vục tur nhân chiếm 90-92\% bao gồm cả vốn FDI.
- Các lĩnh vực ưu tiên dầu tư:

千 Phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống hạ tầng du lịch.

+ Phát triển sản phẩm du lịch cạrih tranh và thưong hiṣ̂u du lịch quốc gia.
+ Phát triền nguồn nhân lục du lịch.
+ Phắt triển tà̀ nguyên, bảo vĉ̣ môi truờng du lịch.
+ Phát triển các khu, diểm du lich.
- Các khu vực tập trung dầu tư: Tị̂p trung dầu tur vào các khu du lịch quốc gia, điểm du lịch quốc gia và đô thị du lị̣h, trong đó una tiên vùng sảu, vùng $x a$, biên giới, hải dâo.
- Phân kỳ đầu tư:
+ Giai đoan 2011-2015; 372 nghin tỷ đồng (turong đurmg 18,5 ty̌ USD).
+Giai đoan 2016-2020: 482 nghin tỷ đổng (tương đurơng 24 tẏ USD).
+ Giai đoạn 2021-2025:506 nghin ty̌ đồng (tưong đurong 25,2 tẏ USD).
+ Giai đoạn 2026-2030: 533 nghìn tỷ đồng (tuong durong 26,5 tỳ LSD),
- Các chương trinh và dụ án đầu tu:

Tập trung đầu tur có trọng điểm theo các chương trình ưu tiên; ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các chương trình, dur án ưu tiên đầu tư.
đ) Tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch

- Lữ hành: Tãng cương hoạt động tổ chức kinh doanh các dịch vụ lữ hảnh du lịch thu hưt, dôn tiếp và phục vụ̣ khách du lịch quốc tế vào Việt Nam du lịch, đổng thời phục vụ tốt cho cư dân Viṣ̂̂t Nam di du lịch ở trong nước và nước ngoài; đầy mạnh hoạt động lữ hành kếl nối các đuển hấp dẫn du lịch và hệ thống dịch vụ trên địa bàn điểm đến.
- Luru trú: Mó rộng vả nầng cao chất lượng co só lưu trú du lịch trong đó chú trọng loạ̉ hình lưu trú nghi duỡng chất hrợng cao với da đạng dịch vụ bố sung, nâng cao chất lượng dịch vụ đảp ưng nhu cầu ngày cảng cao cuia du khách.
- Ăn, uổng: Mờ rộng và phát triển các loai hình dịch vụ å̉m thục, món ăn truyĉ̀n thống. Hinh thành chuỗi nhà hảng ần thưe cód thuơng hiệ̣u vuoun ra thi trường quốc tế, nâng cao vị thế văn hóa ẩm thực Việt Nam.
- Khu du lịch, diểm du lịch; Chú trọng phát triển kinh doanh các khu, diểm du lịch quốc gia, mờ rộng kinh doanh các khu, diểm du lịch đặc thù dia phurmg.
- Vui chơi, g̣iải trí: Tăng cường và mờ rộng phát triển các dịch vụ vui choi giäi trí cao cấp, đạc biệt ở các khu du lịch quốc gria va các đô thị lón.


## 4. Các nhóm giài pháp thục hiện quy hoąch

a) Nhóm giảa pháp về cơ chế, chính sách

- Về đà̀u tu phảt triển du lịch: Cón chính sách uu diên đẩu tur phát triển kết cấa hạ tầng; chính sách khuyến khich đầu tur vào phát triển câc khu vui chơi giaii trí hiệnn đạa; đhực hiện chính sách xã họi hóa đàu tư pháa triển du lịch.
- Về thuế: Cho vay với lãi suất ưu đãi đối với cáe dự án ưu tiền đượe xác định; cho phép kinh doanh du lich quôe tê hương chế độ uu đãi cua ngành hàng xuất khẩu, có chinh sách thuế phù hợp, aặc biệt về thuế đất đối với caco khư du lịch, thuế nhạ̣p khẩu đối với trang thiét bị, phương tiệnn vânn chuyền cao cấp phự vư du lịch: rà soát, điều chỉnh phưoug pháp tính thuê, phí, lệ phí; áp dụng thống ahất chính sách một giá.
- Về thị truờng: Hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động nghien cứu thị trường; tăng cuòng hỗ trạ ngân sách và xã hội hoá hoạt dộng xúc tiến quảng bá; thông quaa chinh sách và cơ chế phù họp vớn giá cả và cảc điều kiện kèm theo đà khai thác tốt thị trương lơn khácl du lịch nội dịa tại các trung tâm đô thị và ơ cac vùng nông thôn.
- Vè xuất nhập cảnh, hải quan: Tiếp tục cẩi tiến các thit tuc xuất nhập cành dể tậ điều kiện thuận lọi hơn nưa cho khách du lịch.
- Về chính sách xã hội hơa du lịch: Khuyến khich phatt trî̉̉n du lịch cộng đồng, du lịch có trách nhiềm đăăc biệt ơ vùng sâu, vùng xa, hài đảo; khuyến khich việ̂c đóng góp từ thu nhập du lịch cho hoạt động bảo tổn, phuch hồi các giá trị vể sinh thải, văn hoá và phát triển du lịch xanh, thích ứng vơi biến đối khí hậu.
- Cou chế phối kết hợp liên vìng, liên ngành: Khuyến khich liên kết trong vùng, liên vùng trong thực hiệ̣n quy hoąch, phát triên sãn phẩm, xúc tién quảng bá, xúc tiến đẩu tư, xây dựng thương hiệ̣u du lịch; đẩy manh céc tổ chức phát triển du lịch vùng; xây dụng và phát huy các cơ chế phối hơp liên ngành, liên vùng, các cơ chê vê hồ trọ giá giữa các ngành liên quan.
b) Nhóm giaỉ pháp vể huy động vốn đầu tư
- Tăng cượng đầu tư và hiệu quâ đầu tư từ ngân sách nhà nước cho phát triến du lịch, cụ thể:
+ Xác đỉnh cơ cấu vốn đầu tư hợp lý cho tùng khu vục đổ đàm bdo đư $8-10 \%$ trong coc cấu nguồn vốn đầu tư tù̀ ngân sách nhà nuớc.
+ Tập trung vốn phát triển cơ sờ hạ tầng các lhu du lịh, lồng ghép câc chuong trình mụe tiêu quốe gia gănn với phát triên du lịch.
+ Tẳng cuờng huy động nguồn vốn ODA thông quaa vav un đãi nước ngoài hoăç phát hảnh trái phiếu Chinh phŭ cho càc công trinh đầu tư lợn nợ sân bay, dường cao tốc, cảng tàu du lịch., tranh thù sụ̣ hỗ trọ của quốc tế đề kêu gọi tải trợ không hoàn lại cho câc chương trinh phát triẻ̉n dài hạn.
- Huy đông tối da các nguồn vốn đảm báo nhu cầu đầu tur phát triển du lịch;
+ Huy đọng tối đa các nguốn vốn, phát huy urệ̉t để ngừ̀n lụce tài chinh trong nhân dân, tiềm lực tài chinh của các tổ chức trong và ngoài nược đề đảm bảo đủ nguồn vốn với cơ cấu $90-92 \%$ vốn đầu tư từ khu vục tư nhân.
c) Nhờn giái pháp về nguồn nhân lụ̣c
- Xây dựng và triền khai thự̛̣ hiệ̣n quy hoạch phát triển nhàn lực ngành du lịh cà nướe và ó các dịa phurong.
- Phát triển mạng lướj co sờ đào tạo, bồi duỡng về du lịch đáp ứng nhu càng ngày canng tăng vế lực lương lao dộng ngành.
- Thực hiện liên kếl gitưa các coo sử đảo tạo và các doanh nghiệp du lịch để đào tạo theo nhu cầu cưa các doanh nghiệp.
- Xây dụng tiồu chuẩn và thưc hiện chuẩn hơa nhân lực du lịch.
- Xây dựng, công bố vả thưc hiện chuẩn truờng đề nâng cao năng lục đào tạo, bồi dưởng du lịch từng bước hội nhập tiêu chuẩn nghề trong khu yưc.
d) Nhóm gảai plặp về xúc tiến, quàng bá
- Tăng cuơng năng lực, bọ̉ máy và cơ chế cho hoạt dộng xúc tiến quaing bá: Cơ cấu lại tố chức bộ máy, tập trung chức năng xúc tiến cho Tổng cục $\mathrm{D}_{4}$ lịch, bổ sung nhiệm vụ quản lý rủi ro; thành lập các trung tầm xúc tiển quàng bá dua lịch tại các địa phuong trọng điềm du lịch, các thị trưòng quồ tế trọng điểm; tăng cử̉ng vốn ngân sách cho xúc tiến quảng bá du lịch, xầy dụ̣ng hinh ánh và thuơng hiệu du lich quốc gia.
- Đầy mậh chuyên nghiṣ̂p hóa hoagt động xúc tiến quảng bá du lịch: Tập trung xúc tiến quàng bá theo chiến dịch trọng điểm, phủ hơp định hướng phát triển sàn phâm, thưong hiệ̂u du lịch; xây dựng co chế hợp tác trong và ngoài ngành, đầy mạnh xã hội hơa xự tiến quảng bá du lịch; tận dưng tôi đa sức mẹnh truyền thông: huy động sụ̀ hợp tác cưa các cơ quan dại diện ngoại giao tại các nước, truyền thông qua các mang xã hội,
d) Nhóm giaii pháp vè̉ tổ chứe quản lý quy hoạch
- Hoản thiê̂n vãn bản, quiy phạm pháp luật về quy hoach.
- Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch ò các cấp với việc thành lạ̣p các Ban quân lý các khu, điềm du lịch.
- Thực hiện diều tra, dânh giá, phân loại và quàn lý tài nguyên cưu lịch.
- Tỏ chúc xây dự⿰亻 quy hoạch, kể hoạch.
- Nâng caro trinh đ̣̣ quản lý đu lich theo çuy hoẹch cho các cấp, các ugành.
e) Nhóm giài pháp về ủng dựg khna học, công nghệ

Tich cực ưng dưng khoa hoc, công nghệ̣ tiĉn tiĉ́n trong việc quàn lý và vận hành các hoạt dộng du lịch, bao gồm:

- Hoàn thiện hệ thớng cơ sở dũ liệu và thống kê du lịch.
- Nâng cao năng lực nghiến cứu vả ứng dựg khoa học công nģhệ.
g) Nhóm giaí pháp về hợq tác quobe tế
- Triển khai hiệu quả các hoạt cộng hợp tác: Chủ đọng, tích cực triển khai thực hiện và thực hiện cón hię̣u quả các hiệp định hợp tàe song phương và đa phurong đâ kẏ két.
- Đa phuong hoá, đa dang hoá loại hình hơp tác: Mồ rộng hợp tác với các quốc gia khác, các vùng lãnh thổ; da dạng hoá các kênh họ̣ tảc; tăng cượng, mờ rộng và chính thúc hóa các hoạt động hợp tác với các tồ chứe quốc t tế.
- Tich cực chů động trong kêu gọi tài trợ; Chủ động xây dựng và để xuất các dự án phât triền nử các nguồn vổn quốc tế; phối hợp với các địa phuơng, ban ngành đề xuất danh mục các dư án tải trợ cự thề.
h) Whóm giäi pháp vè̀ hần vệ tai nguyèn và môi trường du licch
- Giảo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức vể vai trò, ý nghîa của du lịh, của tài nguyĉn và mối trurờng đóí với hoạt động du lịch.
- U'ng dụng tiến bộ kỹ thuật đề kiểm soát các vấn đế về môi trương, để quản ly và phát triển tài nguyên.
- Áp dụng biện pháp khuyến khich đối vợ hoạt động du lịch thân thiện môi trương, båo vệ vả phát huy giá trị tài nguyên, mối trừng; đồng thơi xử phạt thích đáng đối vố uhững hoạt động ไàm tổn hại tải nguyên và môi truông du lịch.
- Nhà nước hỗ trợ tài chính cho công tác bảo vệ tải nguyêt và môi tường.
i) Nhóm giải pháp ưng phó với tác động của biền đổi khí hậu
- Nâng cao nhận thức xã hội về tác đọ̀ng cula biến đổi khí hậu.
- Täng cừng khả aăng thich úng và năng lụ̣c gaàm rhẹ tác động của biến dồi khí hậu.

Điểu 2. Tổ chức thực hiện quy hoạch

1. Ban Chi đp̣o nhà nướe về du lich

Ban Chi dạo Nhà nước về Du lịch giúp Thủ tuớng Chính phú chi đual hoạt dộng của các $B$ ố, ngành, dịa phuong liên quan trong việc giải quyết nhưng vấn đề mang tính liên ngành, liên vùng trong quá trinh tồ chứe thực hiện Quy hoach.

## 2. Bộ Vān hoá, Thề thao và Du lịch

a) Chủ trì tồ chúc trièn khai thực hiện Quy hoạch; tổ chức công bố Quy hoach trền phạn vi câ nuóc, phổ biển triển khai và phân công cụ thể cho Tổng cuc Du lịch và các don vị chứ năng thuộc Bộ.
b) Chủ trì xây dựng và thục hiện quy hoạch tổng thế phát triển du lịch các vùng du lịch, các khu du lịch quốc gia và các điểm du lịch quốe gia; tổ chức so kết, tồng kết và điều chinh (neếu cẩn thiết) việc thực hiện Quy hoach.
c) Chî đạo Tồng cục Du lich:

- Xây dụng và tồ chức thực hiện kế hoạch hảnh đông phát triển du lịch cho các giai đoạn 5 nẩm; diều phối triển khai quy hoạch lồng ghép vói các kế hoạch và chương trình, dụ ăn phát triển du lịch trên phạm vi toàn quốc.
- Hương dẩn các đ̉ia phương xây dụng quy hoạch tổng thể phát triên du lịch trén địa bàn tinh, quy hoagch các khu, điểm du lịch đia phuơng.
- Chủ trì xây dưrng vả thực hiện các quy hoạch vùng du lịch, quy hoạch khu du lịch quốc gia, điểm đu lich quốc gia.
- Tién hành sơ kết hàng năm, để xuất các chính sách phừ hop và thục tuện đié̉u chinh quy hoạch cho phù hợp thục tế.
d) Chí đạo các đ̛on vị chức năng chuyên ngành vån hóa, thế thao tham mưu xây dụng và tồ chưc thưc hiẹ̃n các chính sách, quy hoạch, chương trình, đề án, dư àn phối hợp hỗ trợ, phư họp với yêu cầu của Quy hoạch tồng thế phât triển đủu lịch Việt Nam.

3. Các Bộ, co quan ngang Bộ, co quan thuộc Chinh phủ

Tham muru trinh Chính phủ, Thủ tuớng Chinh phủ phê duyệt Quy hoach phát triển của ngành phù hơp với Quy hoạch tổng thề̉ phát triển du lịch cả nước; lồng ghép các chưong trình mục tiều çuốc gia, chuong trình hành động
 có hiệu quá vợ Bộ Văn hóa, Thế thao và Dừ lịh troug viêc giàr,quyêt nhimg vấn đồ liên ngành.
a) Bọ Kế hoàch và Dầu tư, Bộ Tàj chính thực hiệ̣n nhiệm wụ chưr năng
 chírh sách đầu tur du lịch, đuuế, tín dụng unu đãi và tạo các cân đối vè vốn, xác địuh tỳ lệ ngân sách nhà nước chi cho triền khai thực hiện Quy hoạch tồng thể phát triến du lịch.
b) Bộ Giao thông vâan taỉ, Bộ Xây dụng thục hiện nhiệm vư chức näng liê̂n quan tới phát triển kết cấu hạa tâng, phuoong tiện giao thông, đạćc biệt là hàng không, ưừng biển, ant toàn giao thông, công tác quy hoạch xây dụng gắn với phát triển du lịch.
c) Bọ̆ Thòng tin và Truyè̀n thông, Truyền hinh Yiệt Nam, Thông tấn xả Việ́ Nam, Đài Tiếng nơi Việt Nam thục hiṣ̂n nuiệm vụ chức năng liên quan tớ quân ly thòng tin, tuyên truyyèn da lich da phưong tiện; ing dụng công nghệ thông tin, truyền thông yào hoat động dư lịh, đặc biệt là xuc tiên quäng báa và hệ thống giao dịch, tiêú thụ du lịch trục tuyŷ̀n.
d) Bộ Tài nguyền wà Môi truờng, Bô Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế thục hiện các nliệ̣̂m vụ chric năng liên quan tới quy hoach quy̆ đất cho hoạt
 tiêu chuẫn, quy chuẩn vể du lich và liên quan tờ cu lich, vệ sinh an toàn thưo plẩm và quyè̂n tác già, quyền sở stru trí tuệ.
4. U̇y ban nhàn dânn tinnh, thành phố trưe thuộe Trung uơeg

- Phới hơp vơi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich tố chíce xây dụng và thưc hiện quy hoạch tổng thể và cụ thé phát trién du lich trên đụa bàn; thữ hiệnn quả̉n lý phát triển du lich theo quy hoach.
- Tuyèn truyển gíao dục nhân dân nâng cao nhận thức về diu lịch; chi đạo rác cấp clínlh quyèn bào vệ tài nguyênn và môi truơng du lịch.

5. Doanh nghiệp, huị̂̂p hội du lịch và các tồ chric xã hội khác

- Căn cứ Quy hoach tổng thê phát triên du lịch cà nướ, các doanh nghiệp chủ dộng xây dưng và thục hiện quy hoach chil tiêtt các khu, điển du lịch, dụ án đầu tư phát triền du lich.
- Hiệp hội du lịch và các tồ chức xã hội khác theo phạm ví chưc năng hoạt dộng nẳn bẩt mục tiêu, quan diềm và dịnh huớng trong Quy hoach để cḷ thể hóa thàzuh cheơng trình bành dọng cuia minh.
- Cộng dồng dần cur tich curc tham gia vào các hog̣t dồng du licth, cung úng dịch vil du lịch cộng dồng và các hoạt động bảa tồn, khai thác bền vững tài nguyèn, báo vệ mồi trưòng du lich theo cíc quy hoach phát triên du lich.


Điều 4. Cạ́ Bộ trưởng, Thụ truởng co quan ugang Bộ, Thủ trương cơ quan thuộc Chinh phủ, Chư tich Ưy ban nhạn dâñ caic tinh, thành phô trực thuộc Trung uong chịu trách nhiệm thi hành Quyét dịnh này

## Nol $n h$ ịn:

- Ban Rithr Trung rouge Đàrg:
- Thú tương, wác Phö Thii trơng Chinh phù;
- Các B , co quan rigang Bê, co quan thuçe.CP:
- VP BCD TW về phòng, chống tham nhūng;
- HDND, UBND caus tinh, TP tare thuọc TW;
- Văn phỏng Trung uong vâ các Ban cùa Díng;
- Văn phòng Tống Bi thur;
- Van phòng Chú tich nuós:
- Hội độgg Dân tộc và các Ưy ban cùa Quốc hậi;
- Van phông Quóc hąi,
- Tơa án nhân dìn tối cao;
- Viện kiếm sàt nhẩn dán tói cao;
- Kiểm toán Nhà mơóc;
- Uy ban Giàm sát tuij chith Quốs gios

KT. THỦ TUOOVG phó thù tứng


Nguyễ ${ }^{\text {and }}$ Thiện Nbân

- Ngân hengy Chinh sach xa hỉi;
- Ngàn hàng Pháat trièn Yiêt Nam;
- UBTW Mạt trạn Tó quóe Viṣt Nam:
- Co quan Traug urong cùa các doàn thé;
- VPCP: BTCN, ade PCN, Tro ly TTCP, Còng TIĐT, cíc $\mathrm{V}_{4}$, Cuc, đon vi true thự, Cong bác;
Luu: Vän thus, KGVX (3b),kv: 2too


## Phụlục I

HMUCQAC DIA DIEM TIEM NAKG PHAT TRIEN KHU DU LICH QUÓGGIA, DIEM DU LICH QUÓC GLA VA DO THI DU LICH GILDOAN ĐÉN NĂM 2020, TAMM NHİN NAM 2030
(Ban hành kèm theo Quyét Jinh số 20I/QD TTg ngexy 22 tháng 01 năm 2013 cia Thu tuóng Chinh phu

1. Khu du lịch quốc gia

| TT | Tên | Vit trí (thuôe tinh) |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Vòng trung du miển nuii Bắc bô |  |
| 1 | Khu du lịch Cao nguyên dá foong Vărn | Ha Giang |
| 2 | Khu du lich thác Bán Giofo | Cao Bẳng |
| 3 | Khu du lich Mâu Son | Lang Som |
| 4 | Khu du lich Ba Bẻ | Bắc Kạn |
| 5 | Khu du Jich Tán Trào | Tuyên Quang |
| 6 | Khu du lich Nái Cobe | Thăi Nguyên |
| 7 | Khu du lich SaPa | Lào Cai |
| 8 | Khu du lich Thác Bà | Yên Bá |
| 9 | Khu du lich Dė̀n Hùng | Phu Tho |
| 10 | Khu du lich Mọe Châu | SonLa |
| 11 | Khu du lich Đjện Biên Phủ - Pá Khoang | Điện Biên |
| 12 | Khu du lich hos Hoe Binh | Hóa Binh |
| II | Yàng đồng bằng sông Hồng và duyên hâi Đông Bác |  |
| 1 | Kha du lich Ha Long - Cat Ba | Quảng Ninht, Häi Phòng |
| 2 | Khu du lịch Vầ Đồn | Quaing Ninh |
| 3 | Khu du lich Trà C र́ | Quang Ninh |
| 4 | Khu du lich Côn Som-Kiếp Bạc | Hai Dutong |
| 5 | Khut de lịch Ba Vi - Suố Hai | Hà Nộl |
| 6 | Khu du Liech Làng Văn hóa - Du lich cac dân tọc Việt Nam | Ha Nọi |
| 7 | Khu du licth Tam Đaio | Vinh Phúe |
| 8 | Kha du lich Trang An | Ninh Binh |
| 9 | Khu du lied Tam Chúc | Hà Nam |
| III | Yìng Bắc Trung bộ |  |
| 1 | Khu du lieh Kim Lien | Nghệ An |
| 2 | Khud du lich Thièn Càm | Hà Tinh |
| 3. | Khu du lịch Phong Nha - Ké Bàng | Quang Binh |
| 4 | Khu du liech Lăng Cô - Cannh Duong | Thừa Thiên HuÉ |


| IV | Vùng duyên hải nam Trung bộ |  |
| :---: | :---: | :---: |
| 1 | Khu du tich Son Trà | Đà Nẵ̉ng |
| 2 | Khu du lich Bà Nà | Đì Nằng |
| 3 | Khu du lich Cu Lao Chàm | Quàng Nam |
| 4 | Khu du lich My Khê | Quáng Ngăi |
| 5 | Khu du lich Phuong Mai | Binh Bịnh |
| 6 | Kłu du lịch Vịnh Xuân Đài | Phii Yên |
| 7 | Khu du lijch Bắc Cam Ranh | Khánh Hòa |
| 8 | Khu du lich Ninh Chut | Ninh Thuận |
| 9 | Khur du lịch Mäi Né | Birch Thuân |
| V | Vùng Tây Nguyên |  |
| 1 | Khudu lich Mäne Een | Kon Tum |
| 2 | Khu du lich Tuyen Latm | Lam Đing |
| 3 | Khu du lịch Đan Kia - Suối Vàng | Lâm Dồng |
| 4 | Khu du lich Yokdôn | Dăk Lăk |
| VI | Vùng Dông Nam bộ |  |
| 1 | Khu du lich aúi Ba Den | Tầy Ninh |
| 2 | Khu cuu lich Chà̀n Giờ | TP. Hồ Chl Minh |
| 3 | Khu du lịch Leng Hai - Phưóc Hăi | Bà Ria - Vûng Tàu |
| 4 | Khu du lich Cồn Đáo | Bà Ria - Vũag Taı |
| VII Vùng đồng hằng sông Cị̛u Long |  |  |
| 1 | Khu di lich Thớ Som | Tiên Giangor Béa Tre |
| 2 | Kha du lich Phú Quồ | Kiên Giarg |
| 3 | Khu du lich Näm Căn | Cà Mau |
| 4 | Khu du lich Xư sỏ baanh phúc | Long An |

2. Điểm du lịch quốc gia

| TT | Tên | Đia phuong |
| :---: | :---: | :---: |
| I | Vùng trung du miền nảj Bắc bố |  |
| 1 | Diêmm du lịch đhành phố Là Cai | Ldo Cai |
| 2 | Điếm du lịch Páco Bó | Cao Bang |
| 3 | Elểm du fich thàrł̧ phô Lang Son | Lang Som |
| 4 | Điềm du lịch Mai Châu | Hoa Binh |
| II | Vìng đồng bà̀ug Sôug Hồng và duyều hải đông bắc |  |
| 1 | Đjểm du lịch Hoàng thành Thăng Long | Hà Nộ̀ |
| 2. | Diếm du lich Y Yên Tứ | Quảng Ninh, Hắc Giang |
| 3 : | Điển du lịch thành phố Bắc Ninh | Báç Ninh |
| 4 | Diểm du lich ohù Iluong | relità Nọi |
| 5 | Điềm du licli Cuce Phurong it ${ }^{\text {a }}$ | Ni.ah Binh |


| 6 | Điểm du Lich Vần Long | Ninh Binh |
| :---: | :---: | :---: |
| 7 | Ofiém du lich Phố Hién | Himg Yèn |
| 8 | Điển du lich Đè̀n Trẩn - Phủ Guầy | Nam Địinh. Thả̉ Bioh |
| III | Yüng Bấc Truug bộ |  |
| 1 | Điển du lị̂ch Thành Nhà Hồ | Thanh Hóa |
| 2 | Điểm du lich Luru niệm Nguyễn Du | Hà Tînh |
| 3 | Điấm du lich Nga Ba Đồng Joọc | Ha Tinh |
| 4 | Điểm du lich thatrin phố Đông Hớs | Quảng Birnh |
| 5 | Diêm du lich thanh ob Ouang Trị | Quảng Tri |
| 6 | Diêm du lich Bạch Mã | Thưa Thiên Huế |
| IV | Vùng duyên hải Nam Trung bộ |  |
| 1 | Dfeta du lich Ngio Hanh Son | Dà Nẳug |
| 2 | Diém du lịh My Som | Quâng Nam |
| 3 | Diềm du lich Lí Son | Quăng ${ }^{\text {Ngazi }}$ |
| 4 | Điểm du lich Truờng Lũy | Quàng Ngati, Binh Đjuh |
| 5 | Diếm du lich Trừng Sa | Khánh Hò̀a |
| 6 | Điếm du lich Phú Quý | Binh Thuṭn |
| v | VÙng Tây Ngryên |  |
| 1 | Điến du lịch Ngă ba Đông Dượg | Kon Tum |
| 2 | Điêm du lich Hodo Yaly | GiaLai |
| 3 | Điểnt du lịch Hồ Lák | Đák 「.àk |
| 4 | Diêm du lich Thị xä Gia Nghra | Đắk Nồng |
| V1 | vàng Đông Nam bị̂ |  |
| 1 | Fiem du lich Ta Thied | Binh Phuớc |
| 2 | Điểm du lich TW Cue miền Nam | Tây Ninh |
| 3 | Dtển du lich Cát Tiân | Đồng Nai |
| 4 | Điểm du lịch Hồ Trị An - Mã Da | Đồng Nai |
| 5 | Điêm du Lich Cu Chi | TP. Hồ Chi Minh |
| VII | Yàng Tây Nam bô (\#)BSCL) |  |
| 1 | Diểm du lich Lang Sen | Long An. |
| 2 | Diếm cu lich Tràm Chim | Dồng Tháp |
| 3 | Điểm cu Lich Nái Sam | An Giang |
| 4 | Diêm ca lich Cal lao Ông Hổ | An Giang |
| 5 | Diểm du lich thành phố Cû̀n Tho | Càn Tha |
| 6 | Diêm du lich thi xãa Ha Tién | Kiên Giang |
| 7 | Diểm du lịch Lun niếm Cao Vẵ Làu. | Bạc Ljéu |

3. Đô thị du lịch
a) Đô thị du lịch Sa Pa , thuộc tînh Lào Cai
b) Đồ thị du lich Đồ Son, thuộc thành phổ Hài Phòng
c) Đô thị du lich Hạ Long, thuộc tinh Quang Ninh
d) Đô thị đu lịch Sâm Son, thuậc tinh Thanh Hóa
c) Đô thị du lịch Cữa Lò, thuộc tînh Nghệ An
e) Đô thì du lį̣ch Huế, thuộc tinh Thừa Thiền Huế
g) Đô thị đu lịch Đà Nẵng, thuộc thènh phố Đà Nẵng
h) Đô thị du lịch Hội An, thuộc tinh Quang Nam
i) Đô thị du lịch Nha Trang, thuộc tinh Khanh Hòa
k) Đô thị du lịch Phan Thiết, thup̣̂e tinh Bình Thuận
1) Đô thẹ du lịch Đà Lạt, thuộc tinh Lâm Đồng
m) Đố thị du lịch Vũng Tàu, thuộc tinh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phụ lục II
CACCHUONG TRINH, DU'ÁN DÀU TU' PHÁT TRIẺN DULIGH GIAI DOAN ĐÉN NĂM 2020, TẢM NHİN 2030 Gbu haph kem theo Quvett điph số $201 / Q D-T T g$ 4. W2 thang 01 năm 2013 cüc Thi tuơng Chinh phil)

| TT | Druán | Triçu USD | Giai đoan |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Tong dầu tur | $\begin{gathered} 2011- \\ 2015 \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2016- \\ 2020 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{gathered} 2021- \\ 2025 \\ \hline \end{gathered}$ | $\begin{array}{r} 2026 . \\ 2030 \end{array}$ |
| A | Đâtu tur cho cơ sở vật chất kyp thuạ́t (35\%) | 32.976 | 6.475 | 8.400 | 8.821 | 9.275 |
| A1 | Các dụ án khu du lich quấc gia | 30.930 | 6.360 | 8.010 | 8.240 | 8.320 |
| I | Vung Truig du miền nûi Bách bộ | 4.440 | 821 | 1.150 | 1.220 | 1.250 |
| 1 | Kha du liech Cao nguyèn đoá Đồng Văn | 670 | 70 | 150 | 200 | 250 |
| 2 | Khu du lich Ban Cióre" | 500 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| 3 | Klu du ljch Mẫu Son | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 4 | Khu du lich Ba Bé | 180 | 50 | 50 | 40 | 40 |
| 5 | Khu du lijeh Tên Trào | 170 | 50 | 50 | 40 | 30 |
| 6 | Khu du lich SaPa | 210 | 80 | 50 | 40 | 40 |
| 7 | Khu du lich This Bà | 550 | 50 | 100 | 200 | 200 |
| 8 | Khu du lịh Betn Hing | 240 | 50 | 100 | 50 | 40 |
| 9 | Khu du lich Mọe Chấu | 570 | 20 | 150 | 200 | 200 |
| 10 | Khu duı lich Điệ̀n Biền Pbủ - Pá Khoaug | 400 | 50 | 100 | 100 | 50 |
| 11 | Kha du lich Hồ Náa Cós | 250 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| 12 | Khu du lich Hồ Hóa Binh | 500 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| H | Vùng đồng bằng sồng Hồng và duyên hài Bồng fắc | 4.020 | 1.070 | 1.220 | 820 | 910 |
| 13 | Khu du lich Ha Long | 1.020 | 200 | 300 | 220 | 300 |
| 14 | Kbu du lich Vân Dán* | 870 | 490 | 300 | 100 | 70 |
| 15 | Khu du lich Trà Cod | 550 | 100 | 150 | 100 | 200 |
| 16 | Khudu lich Con Son | 190 | 50 | 50 | 50 | 40 |
| 17 | Khucu lich Ba Vi - Sudi Hai | 270 | 50 | 100 | 70 | 50 |
| 18 | Khu du lich quar gia Làng Yän hoa Du lịch các dầt tộc Việt Nam | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 19 | Khu dil 耳ich Tem Diou | 250 | 50 | 100 | 70 | 30 |
| 20 | Khu da lich Tràng An | 150 | 50 | 50 | 30 | 20 |
| 21 | Khu da lich Tam Chúc | 120 | 20 | 20 | 30 | 50 |
| III | Vüng Bắc Trung bồ | 2.810 | 610 | 630 | 650 | 920 |
| 22 | Kıu dulich Thing Can | 700 | 50 | 100 | 200 | 350 |
| 23 | Khud du lich Ptong Nha - Ke Pàng | 750 | 50 | 100 | 200 | 400 |
| 24 | Khu du lech Đabk Rông | 220 | 50 | 50 | 50 | 70 |
| 25 | Khu du lich Lang C $\hat{\text { 人 - Cảnh Duang* }}$ | 1.140 | 460 | 380 | 200 | 100 |


| IV | Vüng Duyêt hải Nam Trunģ bố | 6.680 | 1.050 | 1.750 | 2.130 | 1,750 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 26 | Khu du lich Som Tru* | 450. | 200 | 150 | 50 | 50 |
| 27 | Khu du lich Ba Na à | $400 \cdot$ | 100 | 100 | 50 | 150 |
| 28 | Khu du lich Cu Lao Chàm | 350 | 50 | 100 | 150 | 50 |
| 29 | Khu du lich Meg Khe | 500 | 50 | 150 | 250 | 50 |
| 30 | Khu du lieh Phurng Mai | 890 | 40 | 150 | 350 | 350 |
| 31 | Khu du lịch Vịuh Xuân Gai | 1.440 | 40 | 250 | 550 | 600 |
| 32 | Khu du lich Bắc Cam Ramh* | 1.320 | 470 | 400 | 250 | 200 |
| 33 | Khu du lichn Ninls Chū | 950 | 50 | 250 | 400 | 250 |
| 34 | Khu du lich Mūi Né | 380 | 50 | 200 | 80 | 50 |
| $v$ | Vùng Tầ Nguyen | 1.840 | 240 | 350 | 490 | 761 |
| 35 | Khu dua lich Mang Đen* | 380 | 150 | 100 | 30 | 60 |
| 36 | Khu dus lich Tuyền Lam | 370 | 20 | 50 | 100 | 200 |
| 37 | Khu du lịch Đan Kia - Suố Yàng | 790 | 40 | 150 | 200 | 400 |
| 38 | Khu du lịch Yok Đôn | 300 | 31. | 50 | 120 | 100 |
| ทI | Varig Poing Nam bọ | 2.3411 | 420 | 640 | 680 | 600 |
| 39. | Khu du lich nii Bà Een | 210 | 20 | 40 | 80 | 70 |
| 40 | Khu du lich Can Oiou | 330 | 50 | 50 | 100 | 130 |
| 41. | Khu dúlieh Long Hai | 850 | 50. | 250 | 250 | 300 |
| 42 | Khu du lich Côn Dao ${ }^{\text {a }}$ | 950 | 300 | 300 | 250 | 100 |
| vा! | Vàng đầng bà̀ng sồng Cût Long' | 8.809 | 2.159 | 2.270 | 2.250 | 2.130 |
| 43 | Khu du lich Thái Son | 400 | 50 | 70 | 100 | 180 |
| 44. | Khu du lịch Xư sơ hạrh phic | 1.850 | 50. | 350 | 650 | 800 |
| 45 | Khu dụ lich Phí Quốc* | 6.000 | 2.000 | 1.650 | 1.350 | 1,000 |
| 46 | Khu du lich Näm Căn | 550 | 50 | 200 | 150 | 150 |
| A2 | Đầu tư các co sợ yật chất du lịct kibác | 2.040 | 115 | 390 | 584 | 955 |
| B | Đau tir hạ tầng ( $28 \%$ ) | 26.376 | 5.180 | 6.720 | 7.056 | 7.420 |
| C | Quàng hà xưc tiến, xày dụng thương hiẹu $(15 \%)^{*}$ | 14.130 | 2.775 | 3.600 | 3.880 | 3.975 |
| D. | Đìo tạo nhân lục ( $7 \%$ )* | 6.594 | 1:295 | 1.680 | 1.764 | 1,855 |
| $\pm$. | Nghiên cúv \& phàt triên ( $7 \%$ ) | 6.594 | 1.295 | 1.680 | 1.764 | 1.855 |
| E | Bào vệ taii nguyên, môi trường du lịch (6\%) | 5.652 | 1.118 | 1.440 | 1.512 | 1.5911 |
| G | Khȧe (2\%) | 1.884 | 370 | 480 | 504 | 530 |
|  | TȮNG Só | 94.200 | 18.500 | 24.000 | 25.200 | 26.500 |

[^0]
[^0]:    

