|  |
| --- |
| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****BÁO CÁO TÓM TẮT****ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2030,** **HUYỆN LƯƠNG TÀI – TỈNH BẮC NINH****Tháng 10 năm 2022** |

**1. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu sử dụng đất** | **Mã** | **Tổng Diện tích (ha)** | **Cơ cấu (%)** |
|
|  | **TỔNG DIỆN TÍCH TN** |  | **10591,26**  | **100,00** |
| **1** | **Đất nông nghiệp** | **NNP** | **5911,80** | **55,82** |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA | 3984,61 | 37,62 |
|  | *Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước* | *LUC* | 3984,61 | 37,62 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK | 330,80 | 3,12 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN | 217,44 | 2,05 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH |   |   |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD |   |   |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX |   |   |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản  | NTS | 1343,60 | 12,69 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU |   |   |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH | 35,35 | 0,33 |
| **2** | **Đất phi nông nghiệp** | **PNN** | **4675,83** | **44,15** |
| 2.1 | Đất quốc phòng | CQP | 13,06 | 0,12 |
| 2.2 | Đất an ninh | CAN | 2,95 | 0,03 |
| 2.3 | Đất khu công nghiệp | SKK |   |   |
| 2,4 | Đất cụm công nghiệp | SKN | 36,45 | 0,34 |
| 2,5 | Đất thương mại, dịch vụ | TMD | 45,12 | 0,43 |
| 2,6 | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | SKC | 168,58 | 1,59 |
| 2,7 | Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản | SKS |   |   |
| 2,8 | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | SKX | 1,91 | 0,02 |
| 2.9 | Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã | DHT | 2021,47 | 19,09 |
|   | *Đất giao thông* |  DGT  | *1104,59* | *10,43* |
|   | *Đất thủy lợi* |  DTL  | *496,43* | *4,69* |
|   | *Đất xây dựng cơ sơ văn hóa* |  DVH  | *55,19* | *0,52* |
|   | *Đất xây dựng cơ sở y tế* |  DYT  | *10,12* | *0,10* |
|   | *Đất xây dựng cơ sở giáo dục* |  DGD  | *96,00* | *0,91* |
|   | *Đất xây dựng cơ sở thể thao* |  DTT  | *44,63* | *0,42* |
|   | *Đất công trình năng lượng* |  DNL  | *8,18* | *0,08* |
|   | *Đất công trình bưu chính viễn thông* |  DBV  | *0,55* | *0,01* |
|   | *Đất xây dựng kho dự trữ quốc gia* |  DKG  |  |  |
|   | *Đất có di tích lịch sử - văn hóa* | DDT | *0,30* | *0,00* |
|   | *Đất bãi thải, xử lý chất thải* | DRA | *15,63* | *0,15* |
|   | *Đất cơ sở tôn giáo* | TON | *34,15* | *0,32* |
|   | *Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng* | NTD | *149,18* | *1,41* |
|   | *Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ* |  DKH  |  |  |
|   | *Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội* |  DXH  |  |  |
|   | *Đất chợ* |  DCH  | *6,54* | *0,06* |
| 2,10 | Đất danh lam thắng cảnh | DDL |   |   |
| 2,11 | Đất sinh hoạt cộng đồng | DSH |   |   |
| 2,12 | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | DKV | 53,53 | 0,51 |
| 2,13 | Đất ở tại nông thôn | ONT | 1553,18 | 14,66 |
| 2,14 | Đất ở tại đô thị | ODT | 241,44 | 2,28 |
| 2,15 | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | TSC | 30,71 | 0,29 |
| 2,16 | Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp | DTS | 0,16 | 0,00 |
| 2,17 | Đất xây dựng cơ sở ngoại giao | DNG |   |   |
| 2,18 | Đất cơ sở tín ngưỡng | TIN | 18,19 | 0,17 |
| 2,19 | Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối  | SON | 447,02 | 4,22 |
| 2,20 | Đất có mặt nước chuyên dùng | MNC | 41,81 | 0,39 |
| 2,21 | Đất phi nông nghiệp khác | PNK | 0,26 | 0,00 |
| **3** | **Đất chưa sử dụng** | **CSD** | **3,63** | **0,03** |

**2. Danh mục công trình dự án theo quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công trình, dự án** | **Tổng diện tích (ha)** | **Địa điểm** |
| **I** | **Đất nông nghiệp** |  |  |
| **1** | **Đất trồng cây lâu năm** | **43,47** |  |
| 1 | Chuyển mục đích đất trồng lúa khó canh tác sang trồng cây lâu năm thôn Lai Tê | **2,32** | Trung Chính |
| 2 | Quy hoạch đất trồng cây ăn quả lâu năm khu Con Tôm sau làng, thôn Đào Xuyên | **2,12** | Trung Chính |
| 3 | Quy hoạch vùng trồng cây lâu năm đồng Cửa Nội | **3,9** | Quảng Phú |
| 4 | Quy hoạch vùng trồng cây lâu năm đồng Vắp | **3,4** | Quảng Phú |
| 5 | Quy hoạch vùng trồng cây lâu năm thôn Phú Thọ | **12** | Quảng Phú |
| 6 | Quy hoạch vùng trồng cây ăn quả lâu năm tại thôn My Xuyên  | **11,78** | Mỹ Hương  |
| 7 | Vùng cây ăn quả Trũ Ngụ, thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **2,25** | Trừng Xá |
| 8 | Vùng cây ăn quả Sau Chùa, thông Đỉnh Dương, xã Trừng Xá | **5,70** | Trừng Xá |
| **2** | **Đất nuôi trồng thuỷ sản**  | **51,82** |  |
| 1 | Chuyển mục đích đất trồng lúa khó canh tác sang nuôi trồng thủy sản thôn Lai Tê | **2,12** | Trung Chính |
| 2 | Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản thôn An Mỹ  | **20,30** | Mỹ Hương  |
| 3 | Quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản tập trung (3 thôn ) | **29,4** | Mỹ Hương  |
| **3** | **Đất nông nghiệp khác** | **20,00** |  |
| 1 | Khu chăn nuôi lợn nái kết hợp với nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn sinh học | **3** | An Thịnh |
| 2 | Quy hoạch khu chăn nuôi tập trung thôn An Mỹ ( Khu bề Táo) | **7,2** | Mỹ Hương  |
| 3 | Quy hoạch vùng trang trại tập trung xư đồng Gốc Qué, cộng Lều | **9,8** | Bình Định |
| **II** | **Đất phi nông nghiệp** |  |  |
| **1** | **Đất quốc phòng** | **8,50** |  |
| 1 | Quy hoạch trụ sở quân sự thị trấn Thứa | 0,04 | TT Thứa |
| 2 | Quy hoạch đất quân sự | 2,08 | TT Thứa |
| 3 | Quy hoạch đất quân sự khu trung tâm xã Trung Chính | 0,12 | Trung Chính |
| 4 | Trụ sở quân sự xã Quảng Phú | 0,25 | Quảng Phú |
| 5 | Trụ sở quân sự xã Tân Lãng | 0,21 | Tân Lãng |
| 6 | Quy hoạch trụ sở quân sự tại trung tâm xã | 0,2 | Minh Tân |
| 7 | Khu căn cứ quân sự xã Trừng Xá | 2,6 | Trừng Xá |
| 8 | Khu căn cứ quân sự xã Trừng Xá | 3 | Trừng Xá |
| **2** | **Đất an ninh** | **1,56** |  |
| 1 | Quy hoạch trụ sở công an thị trấn Thứa | 0,04 | TT Thứa |
| 2 | Mở rộng trụ sở công an xã Trung Chính | 0,36 | Trung Chính |
| 3 | Trụ sở công an xã Quảng Phú | 0,25 | Quảng Phú |
| 4 | Mở rộng trụ sở công an xã Phú Lương | 0,15 | Phú Lương |
| 5 | Trụ sở công an xã Tân Lãng | 0,2 | Tân Lãng |
| 6 | Quy hoạch trụ sở công an tại trung tâm xã | 0,50 | Minh Tân |
| 7 | Trụ sở công an xã Trừng Xá | 0,06 | Trừng Xá |
| **3** | **Đất cụm công nghiệp** | **44,25** |  |
| 1 | Đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Lâm Bình | **34,25** | Lâm Thao, Bình Định |
| 2 | Cụm công nghiệp làng nghề Quảng Bố | **10,00** | Quảng phú |
| **4** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **37,03** |  |
| 1 | Quy hoạch đất thương mại dịch vụ thôn Bùi | **0,85** | TT Thứa |
| 2 | Khu thương mại dịch vụ (Đấu giá đất khó canh tác đường nội thị) | **0,2** | TT Thứa |
| 3 | Bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Quảng Phú | **1,2** | Quảng Phú |
| 4 | Trung tâm thương mại và dịch vụ Phú Lương | **3,1** | Phú Lương |
| 5 | QH Chợ, Trung tâm thương mại | **3,13** | Tân Lãng |
| 6 | QH quỹ tín dụng xã | **0,44** | Tân Lãng |
| 7 | QH đất thương mại thôn Hữu Ái | **0,35** | Tân Lãng |
| 8 | Bãi tập kết vật liệu xây dựng xã Lai Hạ | **0,6** | Lai Hạ |
| 9 | QH khu du lịch sinh thái xã Lai Hạ | **3** | Lai Hạ |
| 10 | Dự án đầu tư xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng và dịch vụ xã Lâm Thao | **1,43** | Lâm Thao |
| 11 | Xây dựng khu thương mại dịch vụ thôn Ngọc Quan | **0,30** | Lâm Thao |
| 12 | Quy hoạch khu trung tâm thương mại tại khu trung tâm xã Minh Tân | **0,61** | Minh Tân |
| 13 | Quy hoạch bãi tập kết vật liệu xây dựng thôn An Mỹ (Cổng ông Trọng) | **0,40** | Mỹ Hương  |
| 14 | Khu TTTM xã Trừng Xá | **3** | Trừng Xá |
| 15 | QH trung tâm thương mại xã Trừng Xá | **5,87** | Trừng Xá |
| 16 | QH trung tâm thương mại xã Minh Tân | **3** | Trừng Xá |
| 17 | Quy hoạch khu thương mại tại phía đông trạm y tế xã | **0,2** | Trung Kênh |
| 18 | Quy hoạch mới khu thương mại dịch vụ tại thôn Tảo Hòa | **1,00** | Trung Kênh |
| 19 | Quy hoạch khu thương mại dịch vụ tại thôn Cáp Trại | **3** | Trung Kênh |
| 20 | Quy hoạch khu thương mại tại xứ đồng Đống Thông | **1** | Trung Kênh |
| 21 | Bãi tập kết cát sỏi, vật liệu xây dựng xã Trung Kênh (Khu 1) | **2,54** | Trung Kênh |
| 22 | Quy hoạch trung tâm thương mại dịch vụ Bình Định | **1,56** | Bình Định |
| 23 | QH trung tâm dịch vụ nông nghiệp thôn Cổ Lãm  | **0,1** | Bình Định |
| 24 | QH trung tâm dịch vụ nông nghiệp thôn Tỉnh Ngô | **0,15** | Bình Định |
| **5** | **Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp** | **105,96** |  |
| 1 | Dự án sản xuất kinh doanh chế biến tỏi và các sản phẩm nông nghiệp khác thôn An Trụ | **21,8** | An Thịnh |
| 2 | Khu sản xuất kinh doanh thôn An Trụ | **0,29** | An Thịnh |
| 3 | Mở rộng nhà máy nước sạch | **0,35** | Quảng Phú |
| 4 | Mở rộng khu sản xuất rau sản sạch, an toàn Lâm Thao | **1,7** | Lâm Thao |
| 5 | Quy hoạch Cảng thủy nội địa xã Trung Kênh (xứ đồng Bãi Vòng 1 và Bãi Ngoài) | **72,85** | Trung Kênh |
| 6 | Dự án đầu tư xây dựng khu sản xuất, chế biến thực phẩm sạch | **5,3** | Minh Tân |
| 7 | Dự án đầu tư xây dựng nhà mấy chế biến nông sản xuất khẩu | **1,00** | Minh Tân |
| 8 | Khu sơ chế rau sạch xã Minh Tân | **1,5** | Minh Tân |
| 9 | Quy hoạch khu sản xuất kinh doanh khu bờ sông | **0,67** | Minh Tân |
| 10 | Dự án đầu tư xây dựng xưởng sơ chế nông, lâm sản | **0,5** | Minh Tân |
| **6** | **Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã** |  |  |
| ***6.1*** | ***Đất giao thông*** | ***93,97*** |  |
| 1  | Dự án đầu tư xây dựng TL284, đoạn từ thị trấn Thứa đi Văn Thai | 3,00 | Trung ChínhMinh TânTrừng Xá |
| 2  | Dự án ĐTXD đường TL.285B mới giai đoạn 1,2 | 4,80 | Huyện Lương Tài |
| 3 | Quốc lộ 17 (Cầu kênh Vàng và đường dẫn) | 7,50 | Trung Kênh |
| 4  | Dự án ĐTXD đường từ Phượng Giáo đi Trường THCS Hàn Thuyên mới (Giai đoạn 1) | 0,95 | TT Thứa |
| 5 | Dự án ĐTXD đường từ Phượng Giáo đi Trường THCS Hàn Thuyên mới | **3,15** | TT Thứa |
| 6  | Mở rộng đường trục xã Trung Chính (Đoạn từ thôn Đan Quế đi chùa Liên Khương đi Trình Khê) | 0,03 | Trung Chính |
| 7 | Quy hoạch đường nội thị 2 thị trấn Thứa | **2,3** | TT Thứa |
| 8  | Đường vành đai từ TL.280 đi ĐT.281 (đoạn từ thôn Ngọc Cục, Phượng Giáo) | **2,30** | TT Thứa |
| 9 | Bãi đỗ xe tĩnh Kim Đào - Khu Ao Sen | **0,42** | TT Thứa |
| 10  | Bãi đỗ xe tĩnh Đông Hương - Thứa | **1,00** | TT Thứa |
| 11 | Bãi xe tĩnh Phượng Trì | **0,12** | TT Thứa |
| 12  | Bãi xe tĩnh cạnh nhà thờ Phượng Giáo | **0,20** | TT Thứa |
| 13 | Bãi xe tĩnh thôn Giàng | **0,30** | TT Thứa |
| 14  | Bãi đỗ xe trước cửa chùa Đạo Sử | **0,09** | TT Thứa |
| 15 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Lai Tê | **0,62** | Trung Chính |
| 16  | Mở rộng đường nội đồng đi ra bãi rác khu đồng 10% | **0,5** | Trung Chính |
| 17 | Mở rộng đường giao thông nội đồng thôn Lai Đông 3 đi xứ đồng cây Tre | **1** | Trung Chính |
| 18  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Lai Đông 3 | **1,12** | Trung Chính |
| 19 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Lai Đông 2 | **0,61** | Trung Chính |
| 20  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Lai Đông 1 | **0,43** | Trung Chính |
| 21 | Mở rộng đường đi từ thôn Lai Đông 1, 2 lên thôn Nghĩa La | **1,15** | Trung Chính |
| 22  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Tuần La (khu vườn Hồng) | **0,5** | Trung Chính |
| 23 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Nghĩa La | **0,64** | Trung Chính |
| 24  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Trinh Phú | **1,2** | Trung Chính |
| 25 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Ấp Dừa | **0,22** | Trung Chính |
| 26  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Ấp Dừa | **0,38** | Trung Chính |
| 27 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Đào Xuyên | **0,77** | Trung Chính |
| 28  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Ấp Ngoài | **0,7** | Trung Chính |
| 29 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Thiên Lộc | **0,43** | Trung Chính |
| 30  | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Trình Khê | **0,42** | Trung Chính |
| 31 | Bãi đỗ xe tĩnh thôn Thiên Đức | **0,11** | Trung Chính |
| 32  | Quy hoạch hệ thống giao thông khu trung tâm xã Trung Chính | **3,5** | Trung Chính |
| 33 | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Quảng Bố | **2,18** | Quảng Phú |
| 34  | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Phú Thọ | **0,77** | Quảng Phú |
| 35 | Quy hoạch bãi đỗ xe xã | **1,28** | Quảng Phú |
| 36  | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Quảng Nạp | **0,39** | Quảng Phú |
| 37 | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Thanh Gia | **4,42** | Quảng Phú |
| 38  | Quy hoạch bãi đỗ xe Tuyên Bá | **1,06** | Quảng Phú |
| 39 | Giao thông nông thôn xã Phú Lương | **3,14** | Phú Lương |
| 40  | Bãi đỗ xe thôn Lạng Dương khu đồng chùa sau | **0,28** | Phú Lương |
| 41 | QH bãi đỗ xe xã Phú Lương | **1,56** | Phú Lương |
| 42  | QH bãi đỗ xe thôn Bích Khê | **0,54** | Phú Lương |
| 43 | QH bãi đỗ xe thôn Phú Lâu đồng sau chùa | **0,45** | Phú Lương |
| 44  | QH bãi đỗ xe thôn Thọ Ninh khu đồng 5% | **0,57** | Phú Lương |
| 45 | QH bến xe khách tại thôn Ngọc Cục | **5,15** | Tân Lãng |
| 46  | Bãi đỗ xe Thôn Tử Nê | **0,61** | Tân Lãng |
| 47 | Bãi đỗ xe Thôn Bái Giang | **0,46** | Tân Lãng |
| 48  | Bãi đỗ xe thôn Hương La | **0,34** | Tân Lãng |
| 49 | Bãi đỗ xe thôn Lạng Khê | **0,49** | Tân Lãng |
| 50  | Bãi đỗ xe thôn Ngọc Cục | **0,4** | Tân Lãng |
| 51 | Bãi đỗ xe thôn Tam Sơn | **0,32** | Tân Lãng |
| 52  | Bãi đỗ xe thôn Hữu Ái | **0,1** | Tân Lãng |
| 53 | Bãi đỗ xe thôn Lai Hạ | **1,83** | Lai Hạ |
| 54  | QH bãi đỗ xe khu đồng Trúc | **0,1** | Lai Hạ |
| 55 | Bãi xe thôn Văn Phạm | **0,31** | Lai Hạ |
| 56  | Bến xe xã Lâm Thao | **5** | Lâm Thao |
| 57 | Quy hoạch bến xe tĩnh thôn Ngọc Quan | **0,66** | Lâm Thao |
| 58  | Các tuyến đường trong xã Lâm Thao | **9** | Lâm Thao |
| 59 | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Nhất Trai | **0,65** | Minh Tân |
| 60  | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn An Cường (XĐ: Cửa Trại) | **0,26** | Minh Tân |
| 61 | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Hương Trai (XĐ: Trước chùa Kim Quang) | **0,3** | Minh Tân |
| 62  | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Thận Trai (XĐ: Phía Đông chùa Thận Trai) | **0,27** | Minh Tân |
| 63 | Quy hoạch bãi đỗ xe khu trung tâm xã Minh Tân  | **0,55** | Minh Tân |
| 64  | Quy hoạch đường giao thông khu trung tâm xã | **0,4** | Minh Tân |
| 65 | Đường giao thông trục thôn, trục chính nội đồng, đường nội đồng xã Trừng Xá | **5** | Trừng Xá |
| 66  | Quy hoạch đường DH04 nối với DH03 | **16,74** | Bình Định |
| 67 | Dự án ĐTXD đường huyện ĐH8 từ ĐT.281 đi cầu Bến Xã Bình Định (giai đoạn 1) | **1,3** | Bình Định |
| 68  | Quy hoạch bãi đỗ xe thôn Ngô Phần | **0,29** | Bình Định |
| 69 | QH bãi đỗ xe trung tâm xã | **0,33** | Bình Định |
| 70  | Xây dựng tuyến đường Phượng Giáo - Trường Hàn Thuyên, TT Thứa (Giai đoạn 2) | 2,20 | TT Thứa |
| 71  | Chuyển mục đích đất ở sang đất giao thông phục vụ nhu cầu tách thửa trên địa bàn huyện Lương Tài | 6,60 | Huyện Lương Tài |
| ***6.2*** | ***Đất thủy lợi*** | ***13,65*** |  |
| 1 | Nạo vét sông Thứa | 2,50 | TT Thứa, Tân Lãng |
| 2 | Trạm bơm tiêu Ngọc Trì | 5,00 | Các xã: Bình Định, Quảng Phú, xã Tân Lãng - huyện Lương Tài  |
| 3 | Dự án ĐTXD kè đê hữu Thái Bình | 1,60 | Trung Kênh, Lai Hạ |
| 4 | Nâng cấp đê hữu Đuống theo chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu | 2,50 | Xã An Thịnh, huyện Lương Tài |
| 5 | Hệ thống xử lý nước thải thị trấn Thứa | **5,00** | Thị trấn Thứa |
| 6 | Quy hoạch trạm bơm phục vụ tưới tiêu (Đồng Vỡ) | **0,05** | Quảng Phú |
| ***6.3*** | ***Đất công trình năng lượng*** | ***3,97*** |  |
| 1 | Nâng cao khả năng truyền tải đường dây 110KV nhánh rẽ Gia Lương - Bình Định | 0,06 | Bình Định, Quảng Phú |
| 2 | Xuất tuyến 35kV sau TBA 110kV Vạn Ninh | 0,30 | An Thịnh, Trung Kênh |
| 3 | Cải tạo nâng cấp, giảm tổn thất điện năng và đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải các TBA phân phối khu vực phía nam huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh năm 2023 | 0,04 | Phú Hoà, Minh Tân, Bình Định Quảng Phú, Trung Chính |
| 4 | Cải tạo lưới điện trung thế lộ 375 E27.2, 475 E27.4, 479 E27.4, 481 E27.4 khu vực huyện Gia Bình, Lương Tài để đảm bảo ổn định cung cấp điện năm 2023 | 0,07 | Phú Hoà, Minh Tân, Bình Định Quảng Phú, Trung Chính |
| 5 | Trạm biến áp chống quá tải huyện Lương Tài | **5** | Phú Hoà |
| ***6.4*** | ***Đất công trình bưu chính viễn thông*** | ***0,23*** |  |
| 1 | Quy hoạch bưu điện xã Trừng Xá (Khu trung tâm) | **0,23** | Trừng Xá |
| ***6.5*** | ***Đất xây dựng cơ sơ văn hóa*** | ***35,60*** |  |
| 1 | Nhà văn hóa xã An Thịnh | **0,31** | An Thịnh |
| 2 | NVH Đông Hương mở rộng | **0,05** | TT Thứa |
| 3 | NVH Phượng Trì - Thứa | **0,14** | TT Thứa |
| 4 | NVH thôn Giàng - Thứa | **0,30** | TT Thứa |
| 5 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Đạo Sử | **0,09** | TT Thứa |
| 6 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Bùi | **0,12** | TT Thứa |
| 7 | Nhà văn hóa thôn Tân Dân | **0,13** | TT Thứa |
| 8 | Nhà văn hóa thôn Trình Khê | **0,5** | Trung Chính |
| 9 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Thanh Dương | **0,16** | Trung Chính |
| 10 | Khu văn hoá thể thao thôn Phú Thọ | **1,69** | Quảng Phú |
| 11 | Trung tâm văn hoá thể thao xã | **1,2** | Quảng Phú |
| 12 | Khu văn hoá thể thao thôn Lĩnh Mai | **1,3** | Quảng Phú |
| 13 | Khu văn hoá thể thao thôn Thanh Gia | **1,18** | Quảng Phú |
| 14 | Quy hoạch nhà văn hoá thôn Tuyên Bá | **0,5** | Quảng Phú |
| 15 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Bích Khê | **0,5** | Phú Lương |
| 16 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Lương Xá | **1,19** | Phú Lương |
| 17 | Trung tâm văn hoá thể xã | **1,19** | Phú Lương |
| 18 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Thọ Ninh | **1,38** | Phú Lương |
| 19 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Phú Lâu | **1,13** | Phú Lương |
| 20 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Lạng Dương | **0,8** | Phú Lương |
| 21 | Đài tưởng niệm chiến thắng Tử Nê | **0,95** | Tân Lãng |
| 22 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Tử Nể | **0,55** | Tân Lãng |
| 23 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Bái Giang | **1,36** | Tân Lãng |
| 24 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Hương La | **0,95** | Tân Lãng |
| 25 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Lạng Khê | **1,32** | Tân Lãng |
| 26 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Tam Sơn | **0,56** | Tân Lãng |
| 27 | Quy hoạch nhà văn hoá thôn Hữu Ái | **0,24** | Tân Lãng |
| 28 | Trung tâm văn hoá thể thao thôn Ngọc Cục | **0,55** | Tân Lãng |
| 29 | Trung tâm văn hoá thể thao xã Tân Lãng | **2,22** | Tân Lãng |
| 30 | NVH thôn Văn Trong - Phú Hoà | **0,22** | Phú Hoà |
| 31 | NVH thôn Phú Trên - Phú Hoà | **0,39** | Phú Hoà |
| 32 | NVH thôn Duyện Dương - Phú Hoà | **0,37** | Phú Hoà |
| 33 | NVH thôn Tĩnh Xá - Phú Hoà | **0,30** | Phú Hoà |
| 34 | NVH thôn Hương Chi - Phú Hoà | **0,3** | Phú Hoà |
| 35 | NVH thôn Bà Khê - Phú Hoà | **0,3** | Phú Hoà |
| 36 | NVH thôn Tỳ Điện - Phú Hoà | **0,3** | Phú Hoà |
| 37 | NVH thôn Ngọc Thượng - Phú Hoà | **0,5** | Phú Hoà |
| 38 | NVH thôn Phương Xá - Phú Hoà | **0,25** | Phú Hoà |
| 39 | Nhà văn hóa thôn Thanh Khê - Lai Hạ | **0,20** | Lai Hạ |
| 40 | Nhà văn hóa thôn Lai Hạ - Lai Hạ | **0,24** | Lai Hạ |
| 41 | Trung tâm văn hoá thể thao xã Lâm Thao | **2** | Lâm Thao |
| 42 | Quy hoạch nhà văn hóa thôn Hương Trai | **0,39** | Minh Tân |
| 43 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Thận Trai | **0,07** | Minh Tân |
| 44 | Mở rộng nhà văn hóa thôn Đạm Trai (XĐ: Gốc Sòi) | **0,14** | Minh Tân |
| 45 | Trung tâm văn hóa thể thao xã | **2,41** | Mỹ Hương  |
| 46 | Mở rộng nhà văn hóa thôn My Xuyên  | **0,11** | Mỹ Hương  |
| 47 | Trung tâm văn hóa thể thao xã Trừng Xá | **1,94** | Trừng Xá |
| 48 | Khu văn hóa thể thao thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **0,64** | Trừng Xá |
| 49 | Khu văn hóa thể thao thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá | **0,33** | Trừng Xá |
| 50 | Khu văn hóa thể thao thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá | **0,4** | Trừng Xá |
| 51 | Khu văn hóa thể thao thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá | **0,4** | Trừng Xá |
| 52 | Chuyển từ đất giáo dục sang đất Văn hóa thôn Ngô Phần  | **0,2** | Bình Định |
| 53 | Chuyển trường tiểu học Ngọc Trì thành nhà văn hóa | **0,3** | Bình Định |
| 54 | QH nhà văn hóa xã | **0,34** | Bình Định |
| ***6.6*** | ***Đất xây dựng cơ sở y tế*** | ***5,78*** |  |
| 1 | Trạm y tế thị trấn Thứa | **1,10** | TT Thứa |
| 2 | Quy hoạch trạm y tế xã Trung Chính | **0,66** | Trung Chính |
| 3 | Quy hoạch mới Trạm y tế | **0,9** | Quảng Phú |
| 4 | QH xây dựng trạm y tế xã | **0,7** | Phú Lương |
| 5 | Trạm y tế xã Tân Lãng | **1,12** | Tân Lãng |
| 6 | Quy hoạch mới tram y tế (XĐ; Gốc Đa Bắc) | **0,2** | Minh Tân |
| 7 | Mở rộng Trạm y tế | **0,4** | Mỹ Hương  |
| 8 | Trạm y tế xã Trừng Xá | **0,7** | Trừng Xá |
| ***6.7*** | ***Đất xây dựng cơ sở giáo dục*** | ***49,33*** |  |
| 1 | Mở rộng trường mầm non xã An Thịnh | **0,50** | An Thịnh |
| 2 | Dự án đầu tư xây dựng trường mầm non An Thịnh số 2 | **0,20** | An Thịnh |
| 3 | Mở rộng trường tiểu học xã An Thịnh | **0,5** | An Thịnh |
| 4 | Dự án đầu tư xây dựng Trường THCS Hàn Thuyên | **0,89** | TT Thứa |
| 5 | Quy hoạch trưởng tiểu học khu đồng Sung | **2,24** | TT Thứa |
| 6 | Quy hoạch trung tâm giáo dục thường xuyên | **3,90** | TT Thứa |
| 7 | Quy hoạch mở rộng trường Hàn Thuyên | **0,96** | TT Thứa |
| 8 | Trường tiểu học thị trấn Thứa | **1,40** | TT Thứa |
| 9 | Mở rộng trường tiểu học B xã Trung Chính | **0,24** | Trung Chính |
| 10 | Mở rộng trường THCS Trung Chính | **1,47** | Trung Chính |
| 11 | Mở rộng trường tiểu học Trung Chính | **1,2** | Trung Chính |
| 12 | Mở rộng trường mầm non xã Trung Chính | **1,08** | Trung Chính |
| 13 | Quy hoạch trường mầm non Hoa Hồng (thôn Quảng Bố) | **1,56** | Quảng Phú |
| 14 | Mở rộng trường tiểu học 2 ( Thôn Quảng Bố) | **0,43** | Quảng Phú |
| 15 | Quy hoạch mới trường THCS | **1,96** | Quảng Phú |
| 16 | Mở rộng trường tiểu số 1 | **0,2** | Quảng Phú |
| 17 | Mở rộng trường mầm non Quảng Phú | **0,34** | Quảng Phú |
| 18 | Mở rộng trường Mầm non khu đồng đìa La thôn Phú Lâu | **0,4** | Phú Lương |
| 19 | Mở rộng trường Tiểu học khu đồng đìa La thôn Phú Lâu | **0,47** | Phú Lương |
| 20 | Mở rộng trường Trung học cơ sở khu đồng đìa La thôn Phú Lâu | **0,15** | Phú Lương |
| 21 | Mở rộng trường mầm non xã Tân Lãng | **1,2** | Tân Lãng |
| 22 | Trường Trung học cơ sở xã Tân Lãng  | **1,85** | Tân Lãng |
| 23 | QH trường THCS thị trấn (thôn Ngọc Cục) | **1,39** | Tân Lãng |
| 24 | Xây dựng mới trường tiểu học thị trấn ( Thôn Hữu Ái và Ngọc Cục) | **1,41** | Tân Lãng |
| 25 | Xây dựng mới trường mầm non thị trấn (MN hoa Sen) | **0,98** | Tân Lãng |
| 26 | Mở rộng trường mầm non Lai Hạ (khu Sau Cửu) | **0,97** | Lai Hạ |
| 27 | Mở rộng trường mầm non trung tâm xã Lâm Thao | **0,34** | Lâm Thao |
| 28 | Trường dạy nghề tại Lâm Thao | **5** | Lâm Thao |
| 29 | Mở rộng trường mầm non xã Mỹ Hương  | **0,25** | Mỹ Hương  |
| 30 | Mở rộng trường tiểu học và trung học  | **0,58** | Mỹ Hương  |
| 31 | Mở rộng trường THCS xã Trừng Xá | **0,41** | Trừng Xá |
| 32 | Mở rộng trường Mầm non xã Trừng Xá | **0,37** | Trừng Xá |
| 33 | Mở rộng trường Tiểu học xã Trừng Xá | **0,47** | Trừng Xá |
| 34 | Trường THPT Trừng Xá | **2,6** | Trừng Xá |
| 35 | Mở rộng trường THCS tại thôn Cáp Trại | **1,03** | Trung Kênh |
| 36 | Mở rộng trường THPT Lương Tài 2 | **1,47** | Trung Kênh |
| 37 | Xây dựng trường mầm non thôn Cáp Trên | **0,55** | Trung Kênh |
| 38 | Mở rộng trường mầm non thôn Cáp Hạ | **0,51** | Trung Kênh |
| 39 | Xây dựng mới trường mầm non thôn Tháp Dương tại xứ đồng Đất Cát | **0,7** | Trung Kênh |
| 40 | Mở rộng trường mầm non thôn Lai Nguyễn | **0,15** | Trung Kênh |
| 41 | Trường Dạy nghề tại Trung Kênh | **5** | Trung Kênh |
| 42 | Mở rộng trường tiểu học xã Trung Kênh | **0,58** | Trung Kênh |
| 43 | Xây mới trường mầm non Bình Định | **0,83** | Bình Định |
| 44 | Quy hoạch trường tiểu học Bình Định thôn Ngô Phần | **0,6** | Bình Định |
| ***6.8*** | ***Đất xây dựng cơ sở thể thao*** | ***39,90*** |  |
| 1 | Quy hoạch sân vận động trung tâm xã An Thịnh | **2,34** | An Thịnh |
| 2 | Trung tâm văn hoá thể thao huyện Lương Tài | **4,00** | TT Thứa |
| 3 | Khu trung tâm thể thao Phượng Trì | **0,64** | TT Thứa |
| 4 | Sân thể thao Kim Đào | **0,50** | TT Thứa |
| 5 | Sân thể thao Đông Hương | **1,00** | TT Thứa |
| 6 | Sân thể thao Tân Dân | **0,67** | TT Thứa |
| 7 | Sân thể thao thôn Giàng | **0,50** | TT Thứa |
| 8 | Sân thể thao thôn Bùi  | **1,10** | TT Thứa |
| 9 | Sân thể thao thôn Đạo Sử | **0,12** | TT Thứa |
| 10 | Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thôn Lai Tê | **1,46** | Trung Chính |
| 11 | Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thôn Lai Đông 3 | **1,16** | Trung Chính |
| 12 | Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thôn Lai Đông 2 | **0,95** | Trung Chính |
| 13 | Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thôn Lai Đông 1 | **0,6** | Trung Chính |
| 14 | Trung tâm văn hóa - thể dục thể thao thôn Tuần La | **0,69** | Trung Chính |
| 15 | Trung tâm thể dục thể thao thôn Nghĩa La | **0,49** | Trung Chính |
| 16 | Trung tâm thể dục thể thao thôn Trinh Phú | **0,72** | Trung Chính |
| 17 | Trung tâm thể dục thể thao thôn Trinh Phú | **0,31** | Trung Chính |
| 18 | Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao thôn Đào Xuyên | **0,88** | Trung Chính |
| 19 | Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao thôn Thiên Đức | **0,66** | Trung Chính |
| 20 | Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao thôn Ấp Ngoài | **1,61** | Trung Chính |
| 21 | Trung tâm văn hóa và thể dục thể thao thôn Thiên Lộc | **1,63** | Trung Chính |
| 22 | Quy hoạch trung tâm văn hóa thể thao xã Trung Chính | **1,35** | Trung Chính |
| 23 | Quy hoạch mở rộng sân thể thao thôn Quảng Bố | **0,94** | Quảng Phú |
| 24 | Quy hoạch sân thể thao thôn Quảng Nạp | **0,8** | Quảng Phú |
| 25 | Quy hoạch sân thể thao thôn Tuyên Bá | **0,76** | Quảng Phú |
| 26 | Quy hoạch sân thể thao thôn Hữu Ái | **0,59** | Tân Lãng |
| 27 | Trung tâm thể thao Phú Hoà - Khu trung tâm | **1,9** | Phú Hoà |
| 28 | Trung tâm thể dục thể thao thôn Văn Phạm | **0,76** | Lai Hạ |
| 29 | Xây dựng sân vận động trung tâm xã Lâm Thao | **1,2** | Lâm Thao |
| 30 | Quy hoạch sân thể thao thôn Nhất Trai (XĐ: Cửa Bà Hộ) | **0,82** | Minh Tân |
| 31 | Quy hoạch sân thể thao thôn An Cường (XĐ: Cửa Trại) | **0,4** | Minh Tân |
| 32 | Quy hoạch sân thể thao thôn Hương Trai (XĐ: Trước chùa Kim Quang) | **0,4** | Minh Tân |
| 33 | Quy hoạch sân thể thao thôn Đạm Trai (XĐ: Gốc Sòi) | **0,4** | Minh Tân |
| 34 | Quy hoạch sân thể thao thôn Thận Trai (Phía Đông chùa Thận Trai) | **0,4** | Minh Tân |
| 35 | Quy hoạch trung tâm văn hóa thể thao tại khu trung tâm xã (XĐ: Gốc Đa Bắc) | **1,5** | Minh Tân |
| 36 | Mở rộng trung tâm văn hóa thôn An Mỹ  | **0,58** | Mỹ Hương  |
| 37 | Quy hoạch nhà văn hóa thể thao thôn Nghĩa Hương  | **0,65** | Mỹ Hương  |
| 38 | Sân vận động xã Trừng Xá | **2,1** | Trừng Xá |
| 39 | Sân thể thao thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá | **0,23** | Trừng Xá |
| 40 | Mở rộng sân vận động thôn Quảng Cầu | **0,25** | Bình Định |
| 41 | Quy hoạch sân thể thao thôn Cổ Lãm | **0,49** | Bình Định |
| 42 | Quy hoạch sân thể thao Ngô phần | **0,1** | Bình Định |
| 43 | QH sân thể thao xã | **1,25** | Bình Định |
| ***6.9*** | ***Đất chợ*** | ***4,31*** |  |
| 1 | Quy hoạch chợ Quảng Phú | **1** | Quảng Phú |
| 2 | Quy hoạch chợ Nắp | **0,5** | Quảng Phú |
| 3 | Đầu tư xây dựng chợ Lâm Thao  | **1,8** | Lâm Thao |
| 4 | Xây Dựng chợ đầu làng thôn An Mỹ (xứ đồng Bãi Mát ) | **1,01** | Mỹ Hương  |
| ***6.10*** | ***Đất bãi thải, xử lý chất thải*** | ***3,78*** |  |
| 1 | Điểm thu gom rác thải Kim Đào - TT Thứa | **0,12** | TT Thứa |
| 2 | Bãi rác thôn Giàng | **0,50** | TT Thứa |
| 3 | Bãi rác thôn Bùi | **0,10** | TT Thứa |
| 4 | Quy hoạch bãi chứa phế thải VLXD thôn Lai Tê | **1,15** | Trung Chính |
| 5 | Trạm trung chuyển rác thải thôn Lai Đông 3 | **0,11** | Trung Chính |
| 6 | Bãi rác thải vật liệu xây dựng đồng Chào Mào thôn Ấp Ngoài | **0,15** | Trung Chính |
| 7 | Mở rộng bãi rác thôn Lĩnh Mai | **0,06** | Quảng Phú |
| 8 | Mở rộng bãi rác thôn Thanh Gia | **0,2** | Quảng Phú |
| 9 | Mở rộng bãi rác thôn Tuyên Bá | **0,15** | Quảng Phú |
| 10 | QH bãi rác thôn Lạng Dương đồng Con Ngựa | **0,07** | Phú Lương |
| 11 | QH bãi rác thôn Bích Khê đồng đồng Cầu Găng | **0,1** | Phú Lương |
| 12 | QH bãi rác xã Lai Hạ | **0,4** | Lai Hạ |
| 13 | Trạm xử lý nước thải và chất rắn tại thôn My Xuyên  | **0,67** | Mỹ Hương  |
| ***6.11*** | ***Đất cơ sở tôn giáo*** | ***4,61*** |  |
| 1 | Mở rộng chùa thôn Bùi | **0,60** | TT Thứa |
| 2 | Xây mới Chùa thôn Phượng Trì - Thứa | **0,72** | TT Thứa |
| 3 | Mở rộng Chùa Đào Xuyên | **0,48** | Trung Chính |
| 4 | Mở rộng chùa thôn Đan Quế | **0,3** | Trung Chính |
| 5 | Mở rộng chùa khu đồng sau | **0,47** | Phú Lương |
| 6 | Mở rộng chùa (thôn Lạng Khê) | **0,89** | Tân Lãng |
| 7 | QH chùa Lai Hạ (sau trạm Y tế) | **0,5** | Lai Hạ |
| 8 | Mở rộng chùa thôn My Xuyên  | **0,65** | Mỹ Hương  |
| ***6.12*** | ***Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng*** | ***38,13*** |  |
| 1 | Mở rộng nghĩa trang (Kim Đào, Tân Dân) | **1,18** | TT Thứa |
| 2 | Nghĩa trang Đông Hương | **0,61** | TT Thứa |
| 3 | Mở rộng nghĩa trang khu đồng Màu | **0,50** | TT Thứa |
| 4 | Mở rộng nghĩa trang thôn Bùi | **0,30** | TT Thứa |
| 5 | Đầu tư xây dựng, cải tạo và mở rộng nghĩa trang nhân dân thôn Đạo Sử, thị trấn Thứa | **0,88** | TT Thứa |
| 6 | Mở rộng trang khu đồng Mà Bẽ thôn Đào Xuyên | **0,22** | Trung Chính |
| 7 | Quy hoạch mở rộng nghĩa trang thôn Phú Thọ | **0,64** | Quảng Phú |
| 8 | Mở rộng nghĩa trang thôn Thanh Gia | **0,5** | Quảng Phú |
| 9 | Khu nghĩa trang tập trung của huyện | **25** | Quảng Phú |
| 10 | Qh nghĩa trang thôn Lương Xá | **0,2** | Phú Lương |
| 11 | QH nghĩa trang Đồng Xá thôn Bích Khê | **0,5** | Phú Lương |
| 12 | QH nghĩa trang thôn Thọ Ninh xứ đồng Ben | **0,3** | Phú Lương |
| 13 | Mở rộng đất nghĩa địa thôn Hương La | **0,31** | Tân Lãng |
| 14 | Mở rộng đất nghĩa địa thôn Ngọc Cục | **0,75** | Tân Lãng |
| 15 | Mở rộng đất nghĩa địa thôn Lạng Khê | **1,3** | Tân Lãng |
| 16 | Mở rộng nghĩa địa thôn Thanh Khê | **0,06** | Lai Hạ |
| 17 | QH nghĩa địa xã Lai Hạ | **0,8** | Lai Hạ |
| 18 | QH nghĩa địa nhân dân | **0,86** | Lai Hạ |
| 19 | Mở rộng nghĩa địa Sối Bịch - Lai Hạ | **0,03** | Lai Hạ |
| 20 | QH nghĩa địa thôn Văn Phạm | **0,66** | Lai Hạ |
| 21 | Mở rộng nghĩa trang thôn Nhất Trai (XĐ: Sau ông Kiên) | **0,23** | Minh Tân |
| 22 | Mở rộng nghĩa địa khu trung tâm xã | **0,52** | Minh Tân |
| 23 | Mở rộng Nghĩa địa thôn My Xuyên  | **0,55** | Mỹ Hương  |
| 24 | Mở rộng nghĩa trang thôn My Xuyên  | **0,83** | Mỹ Hương  |
| 25 | Mở rộng nghĩa trang thôn Nghĩa Hương  | **0,4** | Mỹ Hương  |
| **7** | **Đất ở tại nông thôn** | **383,74** |  |
| 1 | Khu đô thị Trung Kênh - An Thịnh | **3,7** | An Thịnh |
| 2 | Khu đô thị Trung Kênh - An Thịnh | **4,20** | Trung Kênh |
| 3 | Quy hoạch khu nhà ở trung tâm xã An Thịnh | **4** | An Thịnh |
| 4 | Đấu giá QSDĐ đất ở thôn Lôi Châu - An Phú | **4** | An Thịnh |
| 5 | Đấu giá QSDĐ đất ở thôn An Trụ | **0,4** | An Thịnh |
| 6 | Đấu giá QSDĐ đất ở thôn Thanh Lâm (lô OM14) | **4,1** | An Thịnh |
| 7 | Quy hoạch đất ở đồng Khóm thôn Lai Tê | **2,58** | Trung Chính |
| 8 | Đấu giá QSDĐ ở đồng cây Tre | **2,81** | Trung Chính |
| 9 | Quy hoạch đất ở thôn Lai Đông 1 khu đồng Ổi | **1,82** | Trung Chính |
| 10 | Quy hoạch đất ở khu Đống Bầu thôn Nghĩa La | **0,39** | Trung Chính |
| 11 | Quy hoạch đất ở phía nam đường tỉnh ĐT285B (lô ODH14) thôn Nghĩa La | **2,03** | Trung Chính |
| 12 | Quy hoạch đất ở khu Cánh Trại thôn Trinh Phú | **0,46** | Trung Chính |
| 13 | Quy hoạch đất ở giãn dân khu Bờ Thửa thôn Trinh Phú | **0,15** | Trung Chính |
| 14 | Quy hoạch đất ở khu Ao Sen sau làng thôn Ấp Dừa | **1,35** | Trung Chính |
| 15 | Quy hoạch đất ở khu Đồng Cống và Con Rùa | **1,57** | Trung Chính |
| 16 | Quy hoạch đất ở khu Đám Mạ thôn Đào Xuyên | **1,23** | Trung Chính |
| 17 | Quy hoạch đất ở khu Mà Bẽ, đồng Phương thôn Đào Xuyên | **4,15** | Trung Chính |
| 18 | Quy hoạch đấtở khu đồng Ba Chuôm và Dương Đông thôn Đào Xuyên | **1,42** | Trung Chính |
| 19 | Quy hoạch đất ở đồng Bên Sông thôn Ấp Ngoài | **3,45** | Trung Chính |
| 20 | Quy hoạch đất ở 2 bên đường từ thôn Lai Tê đi thôn Thiên Lộc | **3,62** | Trung Chính |
| 21 | Quy hoạch đất ở 2 bên đường phía bắc thôn Trình Khê | **1,46** | Trung Chính |
| 22 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Thanh Dương | **0,16** | Trung Chính |
| 23 | Quy hoạch đất ở khu Đồng Trong Đồng | **0,47** | Trung Chính |
| 24 | Quy hoạch đất ở đồng Chào Mào thôn Trung Chinh | **0,29** | Trung Chính |
| 25 | Đấu giá QSDĐ ở khu đồng Vườn Thự thôn Thiên Phúc | **0,93** | Trung Chính |
| 26 | Quy hoạch đất ở đồng Mã Am và đồng Bưởi thôn Thiên Phú | **1,86** | Trung Chính |
| 27 | Quy hoạch đất ở khu trung tâm xã Trung Chính (lô OM 1, 2, 3 và 4) | **17,43** | Trung Chính |
| 28 | QH đất ở thôn Quảng Bố | **6,8** | Quảng Phú |
| 29 | QH đất ở thôn Quảng Bố ( Mã Bạch Trong) | **3,28** | Quảng Phú |
| 30 | QH đất ở khu Cửa Chùa thôn Quảng Bố | **1,69** | Quảng Phú |
| 31 | QH đất ở thôn Quảng Bố ( Cửa Nội) | **3,13** | Quảng Phú |
| 32 | QH đất ở thôn Quảng Bố (xứ đồng Đồng Giữa, cửa chùa, Bãi Buộm) | **1,25** | Quảng Phú |
| 33 | QH đất ở thôn Phú Thọ (Đồng Giữa, Ao Đông) | **3,63** | Quảng Phú |
| 34 | QH đất ở thôn Lĩnh Mai (Đồng Lau) | **2,17** | Quảng Phú |
| 35 | QH đất ở thôn Lĩnh Mai (Dộc Nghè) | **2,9** | Quảng Phú |
| 36 | QH đất ở thôn Thanh Gia (Sau Chùa) | **1,94** | Quảng Phú |
| 37 | QH đất ở mới thôn Thanh Gia (XĐ Cầu Chinh, Mả Mợ) | **4,76** | Quảng Phú |
| 38 | QH đất ở thôn Lĩnh Mai (Cửa Liếc, Sạn Trong) | **2,96** | Quảng Phú |
| 39 | QH đất ở thôn Thanh Gia (Đồng Rền) | **0,94** | Quảng Phú |
| 40 | Quy hoạch đất ở thôn Tuyên Bá, Thanh Gia khu đồng Dừa và đồng Trục | **5,22** | Quảng Phú |
| 41 | Quy hoạch đất ở thôn Tuyên Bá (Mả Ngấn) | **2,9** | Quảng Phú |
| 42 | Quy hoạch đất ở thôn Tuyên Bá, Lĩnh Mai khu đồng Cửa Chùa | **8,02** | Quảng Phú |
| 43 | QH đất ở thôn Quảng Nạp (Mả Thau) | **2** | Quảng Phú |
| 44 | QH đất ở thôn Quảng Nạp (Mả Trú) | **3** | Quảng Phú |
| 45 | Khu nhà ở thôn Lương xá (Đồng Xẹp Bờ Cừ) | **6,89** | Phú Lương |
| 46 | QH đất ở khu Đội Giống và Làng Trên | **5,65** | Phú Lương |
| 47 | QH đất ở khu cửa chùa Lạng Dương | **5,57** | Phú Lương |
| 48 | QH đất ở khu Quán | **2,2** | Phú Lương |
| 49 | QH đất ở khu 10% Thôn Bích Khê | **3,34** | Phú Lương |
| 50 | QH đất ở khu đồng Sau Nghè thôn Phú Lâu | **1** | Phú Lương |
| 51 | QH đất ở Đồng Dọc thôn Phú Lâu | **2,93** | Phú Lương |
| 52 | QH đất ở thôn Phú Lâu | **0,27** | Phú Lương |
| 53 | QH đất ở thôn Thọ Ninh xứ đồng Tre | **1,5** | Phú Lương |
| 54 | QH đất ở dọc 2 bên tỉnh lộ 280 - Tân Lãng | **17,8** | Tân Lãng |
| 55 | QH đất ở thôn Ngọc Cục | **2,18** | Tân Lãng |
| 56 | QH đất ở đồng Chỗ thôn Ngọc Cục | **1,6** | Tân Lãng |
| 57 | QH đất ở thôn Tam Sơn | **0,8** | Tân Lãng |
| 58 | QH đất ở phía Bắc thôn Tam Sơn | **1,2** | Tân Lãng |
| 59 | QH đất ở Cánh Phượng | **0,8** | Tân Lãng |
| 60 | QH đất ở Thanh Niên | **4,3** | Tân Lãng |
| 61 | QH đất ở Khu đầu cầu thôn Tử Nê | **1** | Tân Lãng |
| 62 | Khu đất ở thôn Phú Trên (Phú Hoà) | **9,2** | Phú Hoà |
| 63 | Quy hoạch đất ở (xử lý đất ở trái thẩm quyền | **2,99** | Phú Hoà |
| 64 | Đất ở khu Cừ Lạc thôn Tĩnh Xá (Phú Hoà) | **6,86** | Phú Hoà |
| 65 | QH đất thôn ở Bồng Lai (khu sau làn) | **4,33** | Lai Hạ |
| 66 | Khu đấu giá đất ở xã Lai Hạ | **6,8** | Lai Hạ |
| 67 | QH đất ở khu cửa chùa Thanh Khê | **0,1** | Lai Hạ |
| 68 | QH đất ở khu bờ sông và hàng cây | **1,5** | Lai Hạ |
| 69 | Quy hoạch đất ở khu đồng Sung, Thanh Khê | **0,82** | Lai Hạ |
| 70 | Quy hoạch đất ở trung tâm xã Lâm Thao | **1,28** | Lâm Thao |
| 71 | Quy hoạch đất ở thôn Ngọc Quan | **1,1** | Lâm Thao |
| 72 | Quy hoạch đất ở khu phía sau trung tâm sát hạch lái xe | **4,39** | Lâm Thao |
| 73 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Nhất Trai (XĐ: Gốc Quéo, Cửa Bà Hào, Cửa Bà Ngọt, Cửa Bà Hội và Mả Pheo) | **8,57** | Minh Tân |
| 74 | Đấu giá QSDĐ ở thôn An Cường (XĐ: Đống Lều, Đống Chùa, Đồng Cửa) | **4** | Minh Tân |
| 75 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Thận Trai (XĐ: Chăn nuôi) | **2,27** | Minh Tân |
| 76 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Hương Trai (XĐ: Trước chùa Kim Quang, Quan Tuấn ngoài, Quan Tuấn trong, Trạm bơm Văn Thai) | **3,19** | Minh Tân |
| 77 | Quy hoạch đất ở dọc theo tỉnh lộ 285 (Giải quyết bán trái thẩm quyền) | **12** | Minh Tân |
| 78 | Đấu giá xen kẹp thôn Hương Trai | **0,97** | Minh Tân |
| 79 | Quy hoạch đất ở khu gốc Đa Bắc | **4,26** | Minh Tân |
| 80 | Quy hoạch đất ở khu trung tâm xã | **1,29** | Minh Tân |
| 81 | Đấu giá QSDĐ tại thôn Đạm Trai (XĐ: Gốc Sòi, Cát Trai) | **4,17** | Minh Tân |
| 82 | Khu nhà ở Đấu Giá QSDD ở tại thôn My Xuyên và Thôn An Mỹ  | **4,1** | Mỹ Hương  |
| 83 | Quy hoạch đất đất ở thôn An Mỹ (Bãi Cả) | **2,34** | Mỹ Hương  |
| 84 | Quy hoach đất ở khu Cửa Chùa thôn Nghĩa Hương  | **0,43** | Mỹ Hương  |
| 85 | Quy hoạch đất ở khu Lò Ngói thôn My Xuyên  | **3,6** | Mỹ Hương  |
| 86 | Quy hoạch đất ở khu Cầu Tre thôn My Xuyên  | **1,77** | Mỹ Hương  |
| 87 | Quy Hoach đất ở khu Hồ Cá  | **2,55** | Mỹ Hương  |
| 88 | Quy hoạch đất ở Khu Thanh Lan, Đống Sành thôn Nghĩa Hương  | **0,19** | Mỹ Hương  |
| 89 | Quy hoạch đất ở khu chăn nuôi thôn My Xuyên  | **3,12** | Mỹ Hương  |
| 90 | Quy hoạch đất ở khu Bờ Đìa  | **1,6** | Mỹ Hương  |
| 91 | Thanh lý trụ sở UBND xã Trung Kênh và nhà máy nước cũ | **0,3** | Trung Kênh |
| 92 | Quy hoạch điểm dân cư mới thôn Hoàng Kênh (xứ đồng Đồng Vàng) | **3,5** | Trung Kênh |
| 93 | Quy hoạch điểm dân cư mới thôn Lai Nguyễn (xứ đồng Sối Giữa) | **1,3** | Trung Kênh |
| 94 | Quy hoạch điểm dân cư mới thôn Cáp Trên (xứ đồng Cò Gói, Thèn Bặt) | **3,8** | Trung Kênh |
| 95 | Quy hoạch điểm dân cư mới thôn Cáp Hạ (xứ đồng Vườn Giành) | **6,1** | Trung Kênh |
| 96 | Quy hoạch đất ở 3 thôn (Cáp Trại, Cáp Hạ, và Tảo Hòa) bám trục QL17 mới (xứ đồng Thuyền Rồng 1 và 2) | **4,1** | Trung Kênh |
| 97 | Đấu giá QSDĐ ở khu Đất Cát | **0,48** | Trung Kênh |
| 98 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Hoàng Kênh (Diện Rau - Quan Kênh) | **0,76** | Trung Kênh |
| 99 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Tháp Dương | **2** | Trung Kênh |
| 100 | Quy hoạch đất ở xen kẹt trong khu dân cư Trung Kênh | **0,33** | Trung Kênh |
| 101 | Đất ở khu Cửa Đình, thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá | **2,86** | Trừng Xá |
| 102 | Đất ở khu Nghè, thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá | **1,69** | Trừng Xá |
| 103 | Đất ở khu Bờ Hồ + Mả Cá, thông Vĩnh Trai, xã Trừng Xá | **1,04** | Trừng Xá |
| 104 | Đất ở khu Đồng Con, thôn Vĩnh Trai, xã Trừng Xá | **0,28** | Trừng Xá |
| 105 | Đất ở khu Đằng Lăng, thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **1,61** | Trừng Xá |
| 106 | Đất ở khu Đầu Trâu, thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **0,27** | Trừng Xá |
| 107 | Đất ở khu Đầu Trâu, thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **0,5** | Trừng Xá |
| 108 | Đất ở khu Dân cư, thôn Trừng Xá, xã Trừng Xá | **1,48** | Trừng Xá |
| 109 | Dự án đấu giá QSDĐ ở khu Đống Trầu | **6,33** | Trừng Xá |
| 110 | Đất ở khu Đằng Trước, thôn Đỉnh Dương, xã Trừng Xá | **3,46** | Trừng Xá |
| 111 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Đỉnh Dương | **0,3** | Trừng Xá |
| 112 | Đất ở khu Con Cá, thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá | **1,07** | Trừng Xá |
| 113 | Đất ở khu Đám Mạ, thôn Đăng Triều, xã Trừng Xá | **4,6** | Trừng Xá |
| 114 | Đất ở khu Con Mộc, thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá | **0,4** | Trừng Xá |
| 115 | Đất ở khu Quán, thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá | **4,44** | Trừng Xá |
| 116 | Đất ở khu Dân cư, thôn Nhị Trai, xã Trừng Xá | **0,98** | Trừng Xá |
| 117 | Khu nhà ở đấu giá QSDĐ tại thôn Cổ Lãm và Ngô Phần xã Bình Định | **6,08** | Bình Định |
| 118 | QH đất ở thôn Cổ Lãm (Xứ đồng Bạt giống) | **7,82** | Bình Định |
| 119 | QH đất ở khu Ao cá Bác Hồ | **2** | Bình Định |
| 120 | QH đất ở Cầu Nở | **2,26** | Bình Định |
| 121 | Đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Tỉnh Ngô xã Bình Định huyện Lương Tài  | **4,65** | Bình Định |
| 122 | Đầu tư xây dựng khu nhà ở thôn Ngọc Trì xã Bình Định huyện Lương Tài  | **1,82** | Bình Định |
| 123 | QH đất ở khu Cầu Vườn Cả | **6** | Bình Định |
| 124 | QH đất ở sau trường tiểu học thôn Ngọc Trì | **0,08** | Bình Định |
| 125 | Khu đấu giá QSDĐ tạo vốn XD hạ tầng xã Bình Định | **3,92** | Bình Định |
| 126 | Quy hoạch đất ở làng Thăng Long | **3** | Bình Định |
| 127 | Quy hoạch trường tiểu học 2 Bình Định  | **1,3** | Bình Định |
| 128 | QH đất ở khu Ao cầu | **0,09** | Bình Định |
| 129 | Chuyển mục đích SDĐ vườn, ao xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở | **1,5** | Lâm Thao |
| 130 | Chuyển đổi xen kẹt trong khu dân cư cũ xã Tân Lãng | **1** | Tân Lãng |
| 131 | Chuyển đổi xen kẹp trong khu dân cư | **1** | Quảng Phú |
| 132 | Chuyển đổi xen kẹp trong khu dân cư xã Phú Lương | **1,8** | Phú Lương |
| **8**  | **Đất ở tại đô thị** | **131,50** |  |
| 1 | Quy hoạch đất ở khu 2 vườn cam + Cánh dơi (Thị trấn Thứa) | **3,30** | TT Thứa |
| 2 | Quy hoạch đất ở phía sau ông Toản + Đồng Ác (Thứa) | **2,10** | TT Thứa |
| 3 | Quy hoạch đất ở khu đường 280 (Thứa) | **3,40** | TT Thứa |
| 4 | Quy hoạch đất ở khu đường 281 (Thứa) | **4,10** | TT Thứa |
| 5 | Quy hoạch đất ở khu đồng Dộc | **1,00** | TT Thứa |
| 6 | Khu nhà ở phía bắc sông Thứa (khu số 2) | **8,60** | TT Thứa |
| 7 | Khu cửa làng Kim Đào | **7,00** | TT Thứa |
| 8 | Khu dân cư dịch vụ Táo đôi phía tây thôn Kim Đào | **14,50** | TT Thứa |
| 9 | Quy hoạch đất ở khu đồng Dẹt (Thứa) | **0,25** | TT Thứa |
| 10 | Khu đô thị thị trấn Thứa huyện Lương Tài (thôn Hữu Ái xã Tân Lãng, thôn Đạo Sử thị trấn Thứa) | **5,10** | TT Thứa |
| 11 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Đông Hương (phía tây nam chợ Thứa) | **12,50** | TT Thứa |
| 12 | Đất ở khu đồng Vũ - Đông Hương | **1,20** | TT Thứa |
| 13 | Đất ở khu đồng sau - Đông Hương | **1,00** | TT Thứa |
| 14 | Đất ở khu đồng Phượng - Thứa | **1,80** | TT Thứa |
| 15 | Đất ở khu Bãi Bia - Thứa | **2,50** | TT Thứa |
| 16 | Đất ở khu mả sáo - Thứa | **1,90** | TT Thứa |
| 17 | Đất ở khu Đồng Lỗ - Thứa | **5,00** | TT Thứa |
| 18 | Đất ở khu Ao sen - thôn Giàng | **0,40** | TT Thứa |
| 19 | Đất ở khu Gốc Lựu ngoài - thôn Bùi | **2,00** | TT Thứa |
| 20 | Đất ở khu đồng Dương - thôn Bùi | **0,10** | TT Thứa |
| 21 | Đất ở khu Bảy Bạt, Đồng Chành, Đồng Văn - Thứa | **6,00** | TT Thứa |
| 22 | Đấu giá QSDĐ tạo vốn XD hạ tầng thị trấn Thứa | **34,06** | TT Thứa |
| 23 | Khu nhà ở thôn Phượng Giáo, Đông Hương thị trấn Thứa (khu đường nội thị sau trường Hàn Thuyên mới) | **10,00** | TT Thứa |
| 24 | Đấu giá QSD đất ở bờ kè sông Thứa | **0,29** | TT Thứa |
| 25 | Đấu giá QSD đất ở thôn Đông Hương | **0,07** | TT Thứa |
| 26 | Chuyển mục đích đất sản xuất kinh doanh sang đất ở | **0,85** | TT Thứa |
| 27 | Chuyển đổi đất xen kẹt trong khu dân cư | **2,00** | TT Thứa |
| 28 | Quy hoạch đất ở thôn Bùi | **0,16** | TT Thứa |
| 29 | Đấu giá QSDĐ ở thôn Kim Đào (2 vị trí) | **0,32** | TT Thứa |
| **9** | **Đất xây dựng trụ sở cơ quan** | **18,61** |  |
| 1 | Trụ sở huyện uỷ, UBND huyện Lương Tài | **4,00** | TT Thứa |
| 2 | Trụ sở Viện kiểm sát huyện Lương Tài | **0,46** | TT Thứa |
| 3 | Trung tâm hội nghị huyện Lương Tài | **2,00** | TT Thứa |
| 4 | Quy hoạch trụ sở mới UBND xã Trung Chính | **1,15** | Trung Chính |
| 5 | Mở rộng trụ sở UBND xã Quảng Phú | **1,2** | Quảng Phú |
| 6 | QH Trụ sở UBND xã | **1,1** | Phú Lương |
| 7 | Xây dựng mới trụ sở UBND xã | **1,5** | Tân Lãng |
| 8 | Xây dựng trụ sở Đảng ủy, HĐND-UBND xã Lâm Thao | **5,5** | Lâm Thao |
| 9 | Quy hoạch trụ sở UBND xã Trung Kênh | **1,2** | Trung Kênh |
| 10 | Quy hoạch trụ sở UBND tại khu trung tâm xã Minh Tân (XĐ: Gốc Đa Bắc) | **0,5** | Minh Tân |
| **10** | **Đất khu vui chơi, giải trí công cộng** | **45,51** |  |
| 1 | Vườn hoa cây xanh Kim Đào - Thứa | **0,50** | TT Thứa |
| 2 | Khu cây xanh xung quanh nghĩa trang liệt sĩ | **0,60** | TT Thứa |
| 3 | Khu vui chơi giải trí thôn Đông Hương - Thứa | **0,18** | TT Thứa |
| 4 | Khu vui chơi thôn Tân Dân | **0,50** | TT Thứa |
| 5 | Vườn hoa, cây xanh thôn Giàng | **0,30** | TT Thứa |
| 6 | Khu vui chơi, vườn hoa thôn Bùi | **1,10** | TT Thứa |
| 7 | Khu cây xanh thôn Lai Tê | **0,63** | Trung Chính |
| 8 | Khu cây xanh thôn Lai Đông 3 | **0,79** | Trung Chính |
| 9 | Khu cây xanh thôn Lai Đông 2 | **0,35** | Trung Chính |
| 10 | Khu cây xanh thôn Lai Đông 1 | **0,52** | Trung Chính |
| 11 | Khu cây xanh thôn Tuần La | **0,29** | Trung Chính |
| 12 | Khu cây xanh thôn Nghĩa La | **0,78** | Trung Chính |
| 13 | Khu cây xanh thôn Trinh Phú | **0,58** | Trung Chính |
| 14 | Khu cây xanh thôn Ấp Dừa | **0,31** | Trung Chính |
| 15 | Khu cây xanh thôn Ấp Dừa | **0,54** | Trung Chính |
| 16 | Khu cây xanh thôn Đào Xuyên | **0,31** | Trung Chính |
| 17 | Khu cây xanh thôn Thiên Đức | **0,33** | Trung Chính |
| 18 | Khu cây xanh thôn Ấp Ngoài | **0,67** | Trung Chính |
| 19 | Khu cây xanh thôn Thiên Lộc | **0,43** | Trung Chính |
| 20 | Khu cây xanh thôn Trình Khê | **1,22** | Trung Chính |
| 21 | Quy hoạch khu cây xanh khu trung tâm xã Trung Chính | **2,12** | Trung Chính |
| 22 | Quy hoạch cây xanh thôn Quảng Bố | **0,28** | Quảng Phú |
| 23 | Quy hoạch cây xanh thôn Quảng Bố | **5,85** | Quảng Phú |
| 24 | Quy hoạch cây xanh thôn Phú Thọ | **0,69** | Quảng Phú |
| 25 | Quy hoạch cây xanh xã Quảng Phú | **2,23** | Quảng Phú |
| 26 | Quy hoạch cây xanh thôn Lĩnh Mai | **1,4** | Quảng Phú |
| 27 | Quy hoạch cây xanh thôn Thanh Gia | **2,74** | Quảng Phú |
| 28 | Quy hoạch cây xanh thôn Tuyên Bá | **0,8** | Quảng Phú |
| 29 | QH khu cây xanh thôn Lạng Dương khu đồng chùa sau | **0,35** | Phú Lương |
| 30 | QH khu cây xanh thôn Lương Xá | **1,03** | Phú Lương |
| 31 | QH khu cây xanh thôn Phú Lâu đồng sau chùa | **0,75** | Phú Lương |
| 32 | Quy hoạch khu cây xanh trung tâm xã | **1,17** | Phú Lương |
| 33 | QH khu cây xanh thôn Thọ Ninh khu đồng 5% | **0,95** | Phú Lương |
| 34 | QH khu cây xanh thôn Bích Khê | **1,1** | Phú Lương |
| 35 | Khu cây xanh thôn Bái Giang | **0,9** | Tân Lãng |
| 36 | Khu cây xanh thôn Hương La | **0,29** | Tân Lãng |
| 37 | Khu cây xanh thôn Lạng Khê | **0,26** | Tân Lãng |
| 38 | Khu cây xanh thôn Tam Sơn | **5,6** | Tân Lãng |
| 39 | Khu cây xanh (trung tâm xã) Tân Lãng | **2,94** | Tân Lãng |
| 40 | Công viên Bạch Đằng - Phú Hoà | **0,8** | Phú Hoà |
| 41 | Quy hoạch khu cây xanh thôn An Cường (XĐ: Cửa Trại) | **1,12** | Minh Tân |
| 42 | Quy hoạch khu cây xanh trung tâm xã Minh Tân | **0,81** | Minh Tân |
| 43 | Quy hoạch khu cây xanh thôn Thận Trai (Phía Đông chùa Thận Trai) | **0,4** | Minh Tân |
| **11** | **Đất cơ sở tín ngưỡng** | **2,6** |  |
| 1 | Mở đình Kim Đào -Thứa | **0,50** | TT Thứa |
| 2 | Quy hoạch đình thôn Đào Xá | **0,09** | Trung Chính |
| 3 | Quy hoạch đình thôn Đan Quế | **0,35** | Trung Chính |
| 4 | Quy hoạch mở rộng đình Tập Khánh Đình thôn Quảng Bố | **0,18** | Quảng Phú |
| 5 | Quy hoạch mới đình thôn Lĩnh Mai | **0,17** | Quảng Phú |
| 6 | Mở rộng đền Hàn Thuyên | **0,6** | Lai Hạ |
| 7 | Mở rộng đình My Xuyên  | **0,15** | Mỹ Hương  |
| 8 | Mở rộng đình thôn An Mỹ  | **0,5** | Mỹ Hương  |
| 9 | Mở rộng đình thôn Nghĩa Hương  | **0,06** | Mỹ Hương  |
| **12** | **Đất mặt nước chuyên dùng** | **0,67** |  |
| 1 | Quy hoạch hồ điều hoà thôn Quảng Bố | **0,67** | Quảng Phú |
|  | **Tổng** | **1190,48** |  |

**3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu sử dụng đất** | **Mã** | **Tổng diện tích (ha)** |
|
| **1,00** | **Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp** | **NNP/PNN** | **958,72** |
| 1.1 | Đất trồng lúa | LUA/PNN | 770,10 |
|  | *Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước* | *LUC/PNN* | 770,10 |
| 1.2 | Đất trồng cây hàng năm khác | HNK/PNN | 98,31 |
| 1.3 | Đất trồng cây lâu năm | CLN/PNN | 7,68 |
| 1.4 | Đất rừng phòng hộ | RPH/PNN |   |
| 1.5 | Đất rừng đặc dụng | RDD/PNN |   |
| 1.6 | Đất rừng sản xuất | RSX/PNN |   |
| 1.7 | Đất nuôi trồng thuỷ sản | NTS/PNN | 81,38 |
| 1.8 | Đất làm muối | LMU/PNN |   |
| 1.9 | Đất nông nghiệp khác | NKH/PNN | 1,25 |
| **2,00** | **Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp** |  | 48,52 |
|  | *Trong đó:* |  |   |
| 2.1 | Đất trồng lúa chuyển sang đất trồng cây hàng năm khác | LUA/HNK |   |
| 2.2 | Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | LUA/NTS | 48,47 |
| 2.3 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang rùng sản xuất | HNK/RSX |   |
| 2.4 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng lúa | HNK/LUA |   |
| 2.5 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất nuôi trồng thuỷ sản | HNK/NTS |   |
| 2.6 | Đất trồng cây hàng năm khác chuyển sang đất trồng cây lâu năm | HNK/CLN | 0,05 |
| 2.7 | Đất rừng phòng hộ chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RPH/NKR(a) |   |
| 2.8 | Đất rừng sản xuất chuyển sang rừng phòng hộ | RSX/RPH |   |
| 2.9 | Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng | RSX/NKR(a) |   |
| **3,00** | **Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở** | **PKO/OCT** | **74,37** |