|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Diện tích (m2)** | **Loại đất** | **Thời hạn sử dụng đất** | **Hình thức giao đất** | **Giá khởi điểm để đấu giá QSDĐ (đồng/m2)** | **Tổng số tiền/lô đất tạm tính theo giá khởi điểm (đồng/lô)** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7=2x6)** |
| Lô 1 | 180,6 | ONT (Đất ở nông thôn) | Lâu dài | Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất  | 548.000 | 98.968.800 |
| Lô 2 | 246,4 | ONT (Đất ở nông thôn) | Lâu dài | Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất  | 548.000 | 135.027.200 |
| Lô3 | 1.029,9 | ONT (Đất ở nông thôn) | Lâu dài | Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất  | 548.000 | 564.385.200 |
| **Tổng cộng** | **798.381.200** |