**Phụ lục**

*(Kèm theo Quyết định số: 2639/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2025*

*của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn)*

| **TT** | **Tên tài sản** | **Cơ quan có tài sản điều chuyển (trước sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp)** | **Cơ quan được nhận tài sản điều chuyển** | **Số lượng** | **Diện tích đất**  **(m2)** | **Diện tích nhà** | | **Nguyên giá (đồng)** | **Giá trị còn lại theo sổ kế toán (đồng)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diện tích xây dựng**  **(m2)** | **Diện tích sàn xây dựng**  **(m2)** |
| 1 | Cơ sở nhà, đất Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bình Gia (cũ) | Trung tâm Phát triên quỹ đất huyện Bình Gia | Thống kê cơ sở Bắc Sơn thuộc Thống kê tỉnh Lạng Sơn | 01 |  |  |  |  |  |
| - Nhà làm việc |  |  | 208 | 799.558.000 | 0 |
| - Nhà lưu trú công vụ |  |  | 111 | 562.783000 | 0 |
| - Đất | 528,2 |  |  | 2.112.800.000 | 2.112.800.000 |
| 2 | Trụ sở Ban Quản lý dự án (Trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất cũ) | Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Quan | Thống kê cơ sở Văn Quan thuộc Thống kê tỉnh Lạng Sơn | 01 |  |  |  |  |  |
| Nhà |  | 95 | 190 | 468.296.624 | 74.927.459 |
| Đất | 407,8 |  |  | 1.315.550.000 | 1.315.550.000 |
| 3 | Nhà làm việc (Trạm bảo vệ thực vật cũ) thuộc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp | Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Văn Quan | 01 |  |  |  |  |  |
| Nhà làm việc |  | 83,5 | 167 | 305.174.000 | 20.202.516 |
| Đất | 209,1 |  |  | 815.100.000 | 815.100.000 |