**Phụ lục**

**DANH MỤC KHU VỰC KHÔNG ĐẤU GIÁ QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN**

*(Kèm theo Thông báo số /TB-STNMT ngày tháng năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Điểm góc** | **Tọa độ** | **Hiện trạng** | **Diện tích**(ha) | **Tài nguyên dự báo**(m3) | **Ghi chú** |
| **X**(m) | **Y**(m) |
| **Địa điểm: Xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy và xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum** |
| **Khoáng sản cát:**  |
| ***Vị trí 1:*** |
|  | 1.615.232 | 578.923 | Thuộc hạng mục Lòng hồ nằm trong phạm vi diện tích xây dựng công trình Thủy điện Đăk Nghé. | 0,5 | 5.000 | Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ |
|  | 1.615.329 | 578.936 |
|  | 1.615.329 | 578.975 |
|  | 1.615.251 | 578.988 |
|  | 1.615.203 | 578.967 |
| ***Vị trí 2:***  |
|  | 1.615.113 | 578.755 | Thuộc hạng mục Lòng hồ nằm trong phạm vi diện tích xây dựng công trình Thủy điện Đăk Nghé. | 0,2 | 2.000 | Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ |
|  | 1.615.104 | 578.818 |
|  | 1.615.080 | 578.807 |
|  | 1.615.086 | 578.737 |
| **Khoáng sản đá:**  |
|  | 1.615.269 | 578.794 | Thuộc hạng mục Cụm đầu mối trong phạm vi diện tích xây dựng công trình Thủy điện Đăk Nghé | 1,5 | 20.000 | Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ |
|  | 1.615.219 | 578.841 |
|  | 1.615.077 | 578.714 |
| 4 | 1.615.139 | 578.660 |