**Phụ lục X**

**GIÁ ĐẤT Ở TẠI THỊ TRẤN LĂNG CÔ**

*(Ban hành kèm theo Nghị Quyết số 14 /2024/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)*

Đơn vị tính: Đồng/m2

| **TT** | **TÊN ĐƯỜNG PHỐ** | **ĐIỂM ĐẦU  ĐƯỜNG PHỐ** | **ĐIỂM CUỐI  ĐƯỜNG PHỐ** | **LOẠI ĐƯỜNG** | **MỨC GIÁ THEO VỊ TRÍ ĐẤT** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí 1** | **Vị trí 2** | **Vị trí 3** | **Vị trí 4** |
| 1 | An Cư Đông | Lạc Long Quân | Chợ Lăng Cô | 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
|  | An Cư Đông | Chợ Lăng Cô | Hết đường | 2B | 2.488.000 | 1.740.000 | 1.233.000 | 856.000 |
| 2 | Chân Mây | Lạc Long Quân | Địa giới hành chính thị trấn Lăng Cô | 2B | 2.488.000 | 1.740.000 | 1.233.000 | 856.000 |
| 3 | Đường ven biển thuộc thôn Đồng Dương | Nhà ông Nguyễn Trần | Hết đường (nhà ông Nguyễn Hùng) | 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
| 4 | Hải Vân | Nam cầu Lăng Cô | Đỉnh đèo Hải Vân | 2A | 2.658.000 | 1.871.000 | 1.305.000 | 899.000 |
| 5 | Lạc Long Quân | Từ hầm Phú Gia | Bắc cầu Lăng Cô | 1A | 4.365.000 | 3.060.000 | 2.132.000 | 1.508.000 |
| 6 | Nguyễn Văn | Lạc Long Quân km (890 +100) | Lạc Long Quân km (893 +100) | 1A | 4.365.000 | 3.060.000 | 2.132.000 | 1.508.000 |
| 7 | Nguyễn Văn Đạt | Lạc Long Quân | Kéo dài ra biển | 2A | 2.658.000 | 1.871.000 | 1.305.000 | 899.000 |
| 8 | Trịnh Tố Tâm | Lạc Long Quân | Giáp khu du lịch Đảo Ngọc | 3C | 1.375.000 | 957.000 | 682.000 | 464.000 |
|  | Trịnh Tố Tâm | Khu du lịch Đảo Ngọc | Hải Vân | 2A | 2.658.000 | 1.871.000 | 1.305.000 | 899.000 |
| 9 | Các tuyến đường còn lại (Hói Dừa, An Cư Tây) | | |  | 431.000 | 302.000 | 212.000 | 148.000 |
| 10 | Vi Thủ An | Lạc Long Quân | Mũi doi (Loan Lý) | 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
| 11 | Nguyễn Chi | Lạc Long Quân | Vi Thủ An | 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
| 12 | Nguyễn Hữu An | Lạc Long Quân | Vi Thủ An | 1C | 3.289.000 | 2.291.000 | 1.610.000 | 1.131.000 |
| 13 | Phú Gia | Nguyễn Văn Đạt | Giáp xã Lộc Vĩnh | 2B | 2.488.000 | 1.740.000 | 1.233.000 | 856.000 |
| 14 | Nguyễn Phục | Lạc Long Quân | Nguyễn Văn | 1B | 3.695.000 | 2.581.000 | 1.813.000 | 1.262.000 |