**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) |
| **Khoáng sản đá: Thuộc xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô và xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi** |
|  | 1.621.572 | 525.924 | Thuộc phạm vi diện tích xây dựng công trình Thủy điện Plei Kần Hạ  | 2,2813 | 60.000 | Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ |
|  | 1.621.483 | 526.164 |
|  | 1.621.626 | 526.122 |
|  | 1.621.637 | 526.151 |
|  | 1.621.604 | 526.151 |
|  | 1.621.587 | 526.175 |
|  | 1.621.530 | 526.175 |
|  | 1.621.483 | 526.164 |
|  | 1.621.432 | 526.183 |
|  | 1.621.311 | 516.173 |
|  | 1.621.310 | 526.147 |
|  | 1.621.362 | 526.123 |
|  | 1.621.530 | 526.123 |
|  | 1.621.530 | 525.969 |
|  | 1.621.552 | 525.967 |
|  | 1.621.562 | 525.925 |
| **Khoáng sản cát: Thuộc xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô và xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi**  |
|  | 1.621.503 | 525.972 | Thuộc phạm vi diện tích xây dựng công trình Thủy điện Plei Kần Hạ | 3,4612 | 20.000 | Khoản 1, Điều 22 của Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ |
|  | 1.621.503 | 526.014 |
|  | 1.621.372 | 526.033 |
|  | 1.621.278 | 526.073 |
|  | 1.621.250 | 526.103 |
|  | 1.621.218 | 526.297 |
|  | 1.621.172 | 526.249 |
|  | 1.621.179 | 526.101 |
|  | 1.621.233 | 526.001 |
|  | 1.621.286 | 525.967 |
|  | 1.621.389 | 525.958 |
|  | 1.621.449 | 525.958 |