**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN BA VÌ  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Ba Trại | 528 | 416 | 315 |
| 2 | Ba Vì | 528 | 416 | 315 |
| 3 | Cẩm Lĩnh | 726 | 517 | 392 |
| 4 | Cam Thượng | 726 | 517 | 392 |
| 5 | Châu Sơn | 886 | 647 | 490 |
| 6 | Chu Minh | 886 | 647 | 490 |
| 7 | Cổ Đô | 886 | 647 | 490 |
| 8 | Đông Quang | 886 | 647 | 490 |
| 9 | Đồng Thái | 886 | 647 | 490 |
| 10 | Khánh Thượng | 528 | 416 | 315 |
| 11 | Minh Châu | 550 | 462 | 350 |
| 12 | Minh Quang | 528 | 416 | 315 |
| 13 | Phong Vân | 726 | 517 | 392 |
| 14 | Phú Châu | 886 | 647 | 490 |
| 15 | Phú Cường | 886 | 647 | 490 |
| 16 | Phú Đông | 726 | 517 | 392 |
| 17 | Phú Phương | 886 | 647 | 490 |
| 18 | Phú Sơn | 726 | 517 | 392 |
| 19 | Sơn Đà | 726 | 517 | 392 |
| 20 | Tản Hồng | 886 | 647 | 490 |
| 21 | Tản Lĩnh | 528 | 416 | 315 |
| 22 | Thái Hòa | 726 | 517 | 392 |
| 23 | Thị trấn Tây Đằng | 909 | 647 | 490 |
| 24 | Thuần Mỹ | 726 | 517 | 392 |
| 25 | Thụy An | 726 | 517 | 392 |
| 26 | Tiên Phong | 726 | 517 | 392 |
| 27 | Tòng Bạt | 726 | 517 | 392 |
| 28 | Vân Hòa | 528 | 416 | 315 |
| 29 | Vạn Thắng | 886 | 647 | 490 |
| 30 | Vật Lại | 726 | 517 | 392 |
| 31 | Yên Bài | 528 | 416 | 315 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN CHƯƠNG MỸ  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ- UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Đại Yên | 909 | 554 | 420 |
| 2 | Đồng Lạc | 844 | 462 | 350 |
| 3 | Đồng Phú | 909 | 554 | 420 |
| 4 | Đông Phương Yên | 974 | 721 | 546 |
| 5 | Đông Sơn | 909 | 721 | 546 |
| 6 | Hòa Chính | 909 | 554 | 420 |
| 7 | Hoàng Diệu | 844 | 462 | 350 |
| 8 | Hoàng Văn Thụ | 844 | 462 | 350 |
| 9 | Hồng Phong | 909 | 554 | 420 |
| 10 | Hợp Đồng | 909 | 554 | 420 |
| 11 | Hữu Văn | 909 | 554 | 420 |
| 12 | Lam Điền | 909 | 554 | 420 |
| 13 | Mỹ Lương | 844 | 462 | 350 |
| 14 | Nam Phương Tiến | 909 | 554 | 420 |
| 15 | Ngọc Hòa | 974 | 721 | 546 |
| 16 | Phú Nam An | 909 | 554 | 420 |
| 17 | Phú Nghĩa | 974 | 721 | 546 |
| 18 | Quảng Bị | 909 | 554 | 420 |
| 19 | Tân Tiến | 909 | 554 | 420 |
| 20 | Thanh Bình | 909 | 554 | 420 |
| 21 | Thượng Vực | 844 | 462 | 350 |
| 22 | Thủy Xuân Tiên | 974 | 721 | 546 |
| 23 | Tiên Phương | 974 | 721 | 546 |
| 24 | Tốt Động | 909 | 554 | 420 |
| 25 | Trần Phú | 844 | 462 | 350 |
| 26 | Trung Hòa | 909 | 554 | 420 |
| 27 | Trường Yên | 974 | 721 | 546 |
| 28 | Văn Võ | 844 | 462 | 350 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN ĐAN PHƯỢNG  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Đan Phượng | 1 924 | 1 470 | 1 113 |
| 2 | Đồng Tháp | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 3 | Hạ Mỗ | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 4 | Hồng Hà | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 5 | Liên Hà | 1 924 | 1 470 | 1 113 |
| 6 | Liên Hồng | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 7 | Phương Đình | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 8 | Song Phượng | 1 924 | 1 470 | 1 113 |
| 9 | Tân Hội | 1 924 | 1 470 | 1 113 |
| 10 | Thọ An | 1 505 | 1 201 | 910 |
| 11 | Thọ Xuân | 1 505 | 1 201 | 910 |
| 12 | Thượng Mỗ | 1 693 | 1 386 | 1 050 |
| 13 | Trung Châu | 1 505 | 1 201 | 910 |

**BẢNG 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT VÙNG DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN ĐÔNG ANH  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bắc Hồng | 990 | 878 | 665 |
| 2 | Cổ Loa | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 3 | Đại Mạch | 1 254 | 878 | 665 |
| 4 | Đông Hội | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 5 | Dục Tú | 1 122 | 785 | 595 |
| 6 | Hải Bối | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 7 | Kim Chung | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 8 | Kim Nỗ | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 9 | Liên Hà | 990 | 693 | 525 |
| 10 | Mai Lâm | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 11 | Nam Hồng | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 12 | Nguyên Khê | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 13 | Tầm Xá | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 14 | Thụy Lâm | 990 | 693 | 525 |
| 15 | Tiên Dương | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 16 | Uy Nỗ | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 17 | Vân Hà | 1 254 | 878 | 665 |
| 18 | Vân Nội | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 19 | Việt Hùng | 1 254 | 878 | 665 |
| 20 | Vĩnh Ngọc | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 21 | Võng La | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 22 | Xuân Canh | 1 584 | 1 109 | 840 |
| 23 | Xuân Nộn | 990 | 693 | 525 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN GIA LÂM  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bát Tràng | 2 750 | 1 571 | 1 190 |
| 2 | Đa Tốn | 2 244 | 1 109 | 770 |
| 3 | Đặng Xá | 2 057 | 1 016 | 770 |
| 4 | Đình Xuyên | 2 057 | 1 016 | 770 |
| 5 | Dương Hà | 2 057 | 1 016 | 770 |
| 6 | Dương Quang | 1 238 | 832 | 630 |
| 7 | Dương Xá | 2 750 | 1 294 | 980 |
| 8 | Kiêu Kỵ | 2 057 | 1 016 | 770 |
| 9 | Kim Lan | 1 693 | 915 | 693 |
| 10 | Kim Sơn | 2 057 | 1 016 | 770 |
| 11 | Lệ Chi | 1 238 | 832 | 630 |
| 12 | Ninh Hiệp | 3 250 | 1 856 | 1 190 |
| 13 | Phù Đổng | 1 693 | 915 | 693 |
| 14 | Phú Thị | 2 750 | 1 294 | 980 |
| 15 | Trung Mầu | 1 238 | 832 | 630 |
| 16 | Văn Đức | 1 238 | 832 | 630 |
| 17 | Yên Thường | 2 750 | 1 294 | 980 |
| 18 | Yên Viên | 2 750 | 1 571 | 1 190 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN HOÀI ĐỨC  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | | | | |
| **Đất ở** | | **Đất thương mại, dịch vụ** | | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** | |
| **Vùng đồng (phần diện tích đất nằm trong đê Sông Đáy)** | **Vùng bãi (phần diện tích đất nằm ngoài đê sông Đáy)** | **Vùng đồng (phần diện tích đất nằm trong đê Sông Đáy)** | **Vùng bãi (phần diện tích đất nằm ngoài đê sông Đáy)** | **Vùng đồng (phần diện tích đất nằm trong đê Sông Đáy)** | **Vùng bãi (phần diện tích đất nằm ngoài đê sông Đáy)** |
| 1 | An Thượng | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 2 | Cát Quế | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 3 | Dương Liễu | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 4 | Đắc Sở | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 5 | Đức Giang | 2 475 |  | 2 033 |  | 1 540 |  |
| 6 | Đức Thượng | 2 475 |  | 2 033 |  | 1 540 |  |
| 7 | Lại Yên | 2 475 |  | 2 033 |  | 1 540 |  |
| 8 | Minh Khai | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 9 | Sơn Đồng | 2 475 |  | 2 033 |  | 1 540 |  |
| 10 | Song Phương | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 11 | Tiền Yên | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |
| 12 | Vân Côn |  | 1 568 |  | 1 294 |  | 980 |
| 13 | Yên Sở | 2 475 | 1 568 | 2 033 | 1 294 | 1 540 | 980 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN HUYỆN MÊ LINH  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức Giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Chu Phan | 605 | 462 | 350 |
| 2 | Đại Thịnh | 990 | 832 | 630 |
| 3 | Hoàng Kim | 605 | 462 | 350 |
| 4 | Kim Hoa | 770 | 647 | 490 |
| 5 | Liên Mạc | 605 | 462 | 350 |
| 6 | Mê Linh | 1 210 | 998 | 756 |
| 7 | Tam Đồng | 770 | 647 | 490 |
| 8 | Thạch Đà | 770 | 647 | 490 |
| 9 | Thanh Lâm | 880 | 739 | 560 |
| 10 | Tiền Phong | 1 265 | 1 048 | 794 |
| 11 | Tiến Thắng | 605 | 462 | 350 |
| 12 | Tiến Thịnh | 715 | 554 | 420 |
| 13 | Tráng Việt | 715 | 554 | 420 |
| 14 | Tự Lập | 605 | 462 | 350 |
| 15 | Văn Khê | 660 | 508 | 385 |
| 16 | Vạn Yên | 605 | 462 | 350 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN MỸ ĐỨC  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | An Mỹ | 803 | 674 | 511 |
| 2 | An Phú | 495 | 370 | 280 |
| 3 | An Tiến | 495 | 370 | 280 |
| 4 | Bột Xuyên | 495 | 370 | 280 |
| 5 | Đại Hưng | 803 | 674 | 511 |
| 6 | Đốc Tín | 495 | 370 | 280 |
| 7 | Đồng Tâm | 495 | 370 | 280 |
| 8 | Hồng Sơn | 495 | 370 | 280 |
| 9 | Hợp Thanh | 495 | 370 | 280 |
| 10 | Hợp Tiến | 803 | 674 | 511 |
| 11 | Hùng Tiến | 495 | 370 | 280 |
| 12 | Hương Sơn | 803 | 674 | 511 |
| 13 | Lê Thanh | 803 | 674 | 511 |
| 14 | Mỹ Thành | 495 | 370 | 280 |
| 15 | Phù Lưu Tế | 803 | 674 | 511 |
| 16 | Phúc Lâm | 803 | 674 | 511 |
| 17 | Phùng Xá | 803 | 674 | 511 |
| 18 | Thượng Lâm | 495 | 370 | 280 |
| 19 | Tuy Lai | 495 | 370 | 280 |
| 20 | Vạn Kim | 495 | 370 | 280 |
| 21 | Xuy Xá | 495 | 370 | 280 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN PHÚ XUYÊN  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bạch Hạ | 594 | 462 | 350 |
| 2 | Châu Can | 792 | 554 | 420 |
| 3 | Chuyên Mỹ | 660 | 554 | 420 |
| 4 | Đại Thắng | 792 | 554 | 420 |
| 5 | Đại Xuyên | 792 | 554 | 420 |
| 6 | Hoàng Long | 594 | 462 | 350 |
| 7 | Hồng Minh | 660 | 554 | 420 |
| 8 | Hồng Thái | 594 | 462 | 350 |
| 9 | Khai Thái | 594 | 462 | 350 |
| 10 | Minh Tân | 594 | 462 | 350 |
| 11 | Nam Phong | 792 | 554 | 420 |
| 12 | Nam Triều | 792 | 554 | 420 |
| 13 | Phú Túc | 792 | 554 | 420 |
| 14 | Phú Yên | 792 | 554 | 420 |
| 15 | Phúc Tiến | 792 | 554 | 420 |
| 16 | Phượng Dực | 660 | 554 | 420 |
| 17 | Quang Lãng | 594 | 462 | 350 |
| 18 | Quang Trung | 660 | 554 | 420 |
| 19 | Sơn Hà | 792 | 554 | 420 |
| 20 | Tân Dân | 594 | 462 | 350 |
| 21 | Thụy Phú | 594 | 462 | 350 |
| 22 | Tri Thủy | 594 | 462 | 350 |
| 23 | Tri Trung | 594 | 462 | 350 |
| 24 | Văn Hoàng | 594 | 462 | 350 |
| 25 | Văn Nhân | 660 | 554 | 420 |
| 26 | Vân Từ | 594 | 462 | 350 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN PHÚC THỌ  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Cẩm Đình | 660 | 462 | 350 |
| 2 | Hát Môn | 660 | 462 | 350 |
| 3 | Hiệp Thuận | 792 | 579 | 438 |
| 4 | Liên Hiệp | 844 | 579 | 438 |
| 5 | Long Xuyên | 660 | 462 | 350 |
| 6 | Ngọc Tảo | 844 | 579 | 438 |
| 7 | Phúc Hòa | 660 | 462 | 350 |
| 8 | Phụng Thượng | 844 | 579 | 438 |
| 9 | Phương Độ | 660 | 462 | 350 |
| 10 | Sen Chiểu | 844 | 579 | 438 |
| 11 | Tam Hiệp | 844 | 579 | 438 |
| 12 | Tam Thuấn | 660 | 462 | 350 |
| 13 | Thanh Đa | 660 | 462 | 350 |
| 14 | Thọ Lộc | 844 | 579 | 438 |
| 15 | Thượng Cốc | 660 | 462 | 350 |
| 16 | Tích Giang | 660 | 462 | 350 |
| 17 | Trạch Mỹ Lộc | 660 | 462 | 350 |
| 18 | Vân Hà | 550 | 370 | 280 |
| 19 | Vân Nam | 660 | 462 | 350 |
| 20 | Vân Phúc | 844 | 579 | 438 |
| 21 | Võng Xuyên | 844 | 579 | 438 |
| 22 | Xuân Phú | 660 | 462 | 350 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN QUỐC OAI  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Cấn Hữu | 844 | 554 | 420 |
| 2 | Cộng Hòa | 844 | 554 | 420 |
| 3 | Đại Thành | 660 | 443 | 336 |
| 4 | Đồng Quang | 909 | 721 | 546 |
| 5 | Đông Xuân (Miền núi) | 660 | 443 | 336 |
| 6 | Đông Yên (Trung du) | 660 | 443 | 336 |
| 7 | Hòa Thạch (Trung du) | 660 | 443 | 336 |
| 8 | Liệp Tuyết | 660 | 443 | 336 |
| 9 | Nghĩa Hương | 844 | 554 | 420 |
| 10 | Ngọc Liệp | 909 | 721 | 546 |
| 11 | Ngọc Mỹ | 909 | 721 | 546 |
| 12 | Phú Cát (Trung du) | 660 | 443 | 336 |
| 13 | Phú Mãn (Miền núi) | 660 | 443 | 336 |
| 14 | Phượng Cách | 909 | 721 | 546 |
| 15 | Sài Sơn | 909 | 721 | 546 |
| 16 | Tân Hòa | 660 | 443 | 336 |
| 17 | Tân Phú | 660 | 443 | 336 |
| 18 | Thạch Thán | 909 | 721 | 546 |
| 19 | Tuyết Nghĩa | 660 | 443 | 336 |
| 20 | Yên Sơn | 909 | 721 | 546 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN SÓC SƠN  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bắc Phú | 660 | 554 | 420 |
| 2 | Bắc Sơn | 660 | 554 | 420 |
| 3 | Đông Xuân | 726 | 609 | 462 |
| 4 | Đức Hòa | 660 | 554 | 420 |
| 5 | Hiền Ninh | 660 | 554 | 420 |
| 6 | Hồng Kỳ | 660 | 554 | 420 |
| 7 | Kim Lũ | 660 | 554 | 420 |
| 8 | Mai Đình | 909 | 763 | 578 |
| 9 | Minh Phú | 726 | 609 | 462 |
| 10 | Minh Trí | 726 | 609 | 462 |
| 11 | Nam Sơn | 660 | 554 | 420 |
| 12 | Phú Cường | 909 | 763 | 578 |
| 13 | Phù Linh | 909 | 763 | 578 |
| 14 | Phù Lỗ | 909 | 763 | 578 |
| 15 | Phú Minh | 909 | 763 | 578 |
| 16 | Quang Tiến | 844 | 708 | 537 |
| 17 | Tân Dân | 726 | 609 | 462 |
| 18 | Tân Hưng | 660 | 554 | 420 |
| 19 | Tân Minh | 660 | 554 | 420 |
| 20 | Thanh Xuân | 909 | 763 | 578 |
| 21 | Tiên Dược | 909 | 763 | 578 |
| 22 | Trung Giã | 726 | 609 | 462 |
| 23 | Việt Long | 660 | 554 | 420 |
| 24 | Xuân Giang | 660 | 554 | 420 |
| 25 | Xuân Thu | 660 | 554 | 420 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC THỊ XÃ SƠN TÂY  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Phường Trung Hưng | 909 | 601 | 503 |
| 2 | Phường Trung Sơn Trầm | 909 | 601 | 503 |
| 3 | Phường Viên Sơn | 909 | 601 | 503 |
| 4 | Xã Cổ Đông | 825 | 601 | 455 |
| 5 | Xã Đường Lâm | 825 | 601 | 455 |
| 6 | Xã Kim Sơn | 825 | 601 | 455 |
| 7 | Xã Sơn Đông | 825 | 601 | 455 |
| 8 | Xã Thanh Mỹ | 825 | 601 | 455 |
| 9 | Xã Xuân Sơn | 825 | 601 | 455 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT VÙNG DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bình Phú | 935 | 739 | 560 |
| 2 | Bình Yên | 825 | 647 | 490 |
| 3 | Cẩm Yên | 715 | 554 | 420 |
| 4 | Cần Kiệm | 825 | 647 | 490 |
| 5 | Canh Nậu | 825 | 647 | 490 |
| 6 | Chàng Sơn | 1 045 | 832 | 630 |
| 7 | Đại Đồng | 825 | 647 | 490 |
| 8 | Dị Nậu | 825 | 647 | 490 |
| 9 | Đồng Trúc | 825 | 647 | 490 |
| 10 | Hạ Bằng | 825 | 647 | 490 |
| 11 | Hương Ngải | 880 | 693 | 525 |
| 12 | Hữu Bằng | 1 045 | 832 | 630 |
| 13 | Kim Quan | 825 | 647 | 490 |
| 14 | Lại Thượng | 825 | 647 | 490 |
| 15 | Liên Quan | 880 | 693 | 525 |
| 16 | Phú Kim | 825 | 647 | 490 |
| 17 | Phùng Xá | 1 045 | 832 | 630 |
| 18 | Tân Xã | 825 | 647 | 490 |
| 19 | Thạch Hòa | 825 | 647 | 490 |
| 20 | Thạch Xá | 825 | 647 | 490 |
| 21 | Tiến Xuân | 605 | 462 | 350 |
| 22 | Yên Bình | 528 | 416 | 315 |
| 23 | Yên Trung | 495 | 370 | 280 |

**BẢNG 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THANH OAI  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thanh phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Bích Hòa | 1 227 | 928 | 703 |
| 2 | Bình Minh | 1 038 | 785 | 595 |
| 3 | Cao Dương | 792 | 563 | 427 |
| 4 | Cao Viên | 1 227 | 928 | 703 |
| 5 | Cự Khê | 1 227 | 928 | 703 |
| 6 | Dân Hòa | 909 | 712 | 539 |
| 7 | Đỗ Động | 726 | 508 | 385 |
| 8 | Hồng Dương | 792 | 563 | 427 |
| 9 | Kim An | 726 | 508 | 385 |
| 10 | Kim Thư | 792 | 563 | 427 |
| 11 | Liên Châu | 726 | 508 | 385 |
| 12 | Mỹ Hưng | 792 | 563 | 427 |
| 13 | Phương Trung | 792 | 563 | 427 |
| 14 | Tam Hưng | 792 | 563 | 427 |
| 15 | Tân Ước | 726 | 508 | 385 |
| 16 | Thanh Cao | 792 | 563 | 427 |
| 17 | Thanh Mai | 792 | 563 | 427 |
| 18 | Thanh Thùy | 792 | 563 | 427 |
| 19 | Thanh Văn | 726 | 508 | 385 |
| 20 | Xuân Dương | 726 | 508 | 385 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THANH TRÌ  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Duyên Hà | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
| 2 | Đại Áng | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
| 3 | Đông Mỹ | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
| 4 | Liên Ninh | 2 435 | 1 753 | 1 328 |
| 5 | Ngọc Hồi | 2435 | 1 753 | 1 328 |
| 6 | Ngũ Hiệp | 2 917 | 2 100 | 1 591 |
| 7 | Vạn Phúc | 2 239 | 1 612 | 1 221 |
| 8 | Vĩnh Quỳnh | 2 435 | 1 753 | 1 328 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THƯỜNG TÍN  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đ/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Chương Dương | 660 | 462 | 350 |
| 2 | Dũng Tiến | 792 | 554 | 420 |
| 3 | Duyên Thái | 1 038 | 721 | 546 |
| 4 | Hà Hồi | 1 038 | 721 | 546 |
| 5 | Hiền Giang | 792 | 554 | 420 |
| 6 | Hòa Bình | 792 | 554 | 420 |
| 7 | Hồng Vân | 792 | 554 | 420 |
| 8 | Khánh Hà | 792 | 554 | 420 |
| 9 | Lê Lợi | 660 | 462 | 350 |
| 10 | Liên Phương | 1 038 | 721 | 546 |
| 11 | Minh Cường | 1 038 | 721 | 546 |
| 12 | Nghiêm Xuyên | 660 | 462 | 350 |
| 13 | Nguyễn Trãi | 660 | 462 | 350 |
| 14 | Nhị Khê | 1 038 | 721 | 546 |
| 15 | Ninh Sở | 1 038 | 721 | 546 |
| 16 | Quất Động | 909 | 647 | 490 |
| 17 | Tân Minh | 660 | 462 | 350 |
| 18 | Thắng Lợi | 792 | 554 | 420 |
| 19 | Thống Nhất | 660 | 462 | 350 |
| 20 | Thư Phú | 792 | 554 | 420 |
| 21 | Tiền Phong | 909 | 647 | 490 |
| 22 | Tô Hiệu | 1 038 | 721 | 546 |
| 23 | Tự Nhiên | 792 | 554 | 420 |
| 24 | Văn Bình | 1 038 | 721 | 546 |
| 25 | Vạn Điểm | 1 038 | 721 | 546 |
| 26 | Văn Phú | 1 038 | 721 | 546 |
| 27 | Văn Tảo | 792 | 554 | 420 |
| 28 | Văn Tự | 792 | 554 | 420 |

**BẢNG SỐ 9**

BẢNG GIÁ ĐẤT KHU DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN ỨNG HÒA  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)*

*Đơn vị tính: 1000đồng/m2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên địa phương** | **Mức giá** | | |
| **Đất ở** | **Đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại dịch vụ** |
| 1 | Cao Thành | 594 | 416 | 315 |
| 2 | Đại Cường | 594 | 416 | 315 |
| 3 | Đại Hùng | 594 | 416 | 315 |
| 4 | Đội Bình | 594 | 416 | 315 |
| 5 | Đồng Lỗ | 594 | 416 | 315 |
| 6 | Đồng Tân | 726 | 508 | 385 |
| 7 | Đồng Tiến | 594 | 416 | 315 |
| 8 | Hòa Lâm | 594 | 416 | 315 |
| 9 | Hòa Nam | 726 | 508 | 385 |
| 10 | Hòa Phú | 594 | 416 | 315 |
| 11 | Hoa Sơn | 726 | 508 | 385 |
| 12 | Hòa Xá | 726 | 508 | 385 |
| 13 | Hồng Quang | 594 | 416 | 315 |
| 14 | Kim Đường | 594 | 416 | 315 |
| 15 | Liên Bạt | 844 | 601 | 455 |
| 16 | Lưu Hoàng | 594 | 416 | 315 |
| 17 | Minh Đức | 594 | 416 | 315 |
| 18 | Phù Lưu | 594 | 416 | 315 |
| 19 | Phương Tú | 726 | 508 | 385 |
| 20 | Quảng Phú Cầu | 844 | 601 | 455 |
| 21 | Sơn Công | 594 | 416 | 315 |
| 22 | Tảo Đường Văn | 594 | 416 | 315 |
| 23 | Trầm Lộng | 594 | 416 | 315 |
| 24 | Trung Tú | 726 | 508 | 385 |
| 25 | Trường Thịnh | 844 | 601 | 455 |
| 26 | Vạn Thái | 726 | 508 | 385 |
| 27 | Viên An | 594 | 416 | 315 |
| 28 | Viên Nội | 594 | 416 | 315 |