**BẢNG 08: GIÁ ĐẤT MẶT NƯỚC**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng)*

ĐVT: 1.000 đồng/m2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên đơn vị hành chính** | **Giá đất ở** | **Giá đất thương mại, dịch vụ** | **Giá đất sản xuất kinh phí nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ** |
| **1** | **Quận Hải An** | 1500 | 900 | 750 |
| **2** | **Quận Đồ Sơn** |  |  |  |
| *2.1* | - Đất mặt nước khu Vạn Bún | 1500 | 900 | 750 |
| *2.2* | - Đất mặt nước khu Vạn Lê | 1500 | 900 | 750 |
| *2.3* | - Đất mặt nước Đảo Dấu | 1500 | 900 | 750 |
| *2.4* | - Đất mặt nước giáp đê biển I | 1500 | 900 | 750 |
| *2.5* | - Đất mặt nước giáp đê biển II | 1500 | 900 | 750 |
| *2.6* | - Đất mặt nước các vị trí còn lại | 1500 | 900 | 750 |
| 3 | **Huyện Kiến Thụy** |  |  |  |
| *3.1* | - Thị trấn Núi Đối | 450 | 270 | 230 |
| *3.2* | - Các xã còn lại | 380 | 230 | 190 |
| 4 | **Huyện Tiên Lãng** |  |  |  |
| 4.1 | - Thị trấn Tiên Lãng | 450 | 270 | 230 |
| 4.2 | - Các xã còn lại | 380 | 230 | 190 |
| 5 | **Huyện Cát Hải:** |  |  |  |
| *5.1* | - Thị trấn Cát Bà | 450 | 270 | 230 |
| *5.2* | - Thị trấn Cát Hải | 450 | 270 | 230 |
|  | - Các xã còn lại | 260 | 160 | 130 |
| 6 | Đối với các quận còn lại áp dụng giá đất mặt nước như quận Hải An. |
| 7 | Đối với thị trấn và xã của các huyện còn lại áp dụng giá đất mặt nước như thị trấn và xã của huyện Kiến Thụy. |