**PHỤ LỤC**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN CẢ NĂM 2025**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2026 của UBND tỉnh Lạng Sơn)*

1. Thông tin, dữ liệu về cá nhân đã được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn được tổng hợp từ Biểu mẫu số 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên dự án** | **Địa điểm dự án** | **Họ và tên người được mua/ thuê mua/ thuê nhà ở xã hội** | **Địa chỉ đăng ký thường trú/ tạm trú** | **Căn cước công dân/ số định danh cá nhân** | **Những người có tên trong hộ gia đình (nếu đối tượng là hộ gia đình)** | **Hình thức mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội** | | | **Ghi chú** |
| Mua | Thuê mua | Thuê |
| 1 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Lương Thị Uyên | Thôn Khòn Cải, Xã Liên Hội, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn | 020186004810 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 2 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Văn Triều | Căn hộ 608, CT7D, Khu đô thị mới Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội | 020059003125 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 3 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chu Thị Xuân | Số 48 Tây Sơn, Khối 12, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020188002593 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 4 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thu Hà | Số 33/85 Phố Muối, Khối 9 Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020192003079 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 5 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hứa Thanh Thiện | Thôn 3, xã Tân Minh, huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn | 020093008326 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 6 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Bích Diệp | Đoàn Kết, Xã Bắc Hùng, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn | 020196004609 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 7 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Hải Âu | Thôn Sy, Phường Nội Hoàng, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang | 020189004937 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 8 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Mai Hiên | Thôn Hợp Nhất, Xã Thống Nhất, Huyện Lộc Bình. Tỉnh Lạng Sơn | 020194005264 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 9 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Quang Huy | Số nhà 82 Trần Hưng Đạo, khối Cửa Bắc, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020095003817 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 10 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lý Minh Quang | Khu 3, Thị trấn Đình Lập, Huyện Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn | 020098000097 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 11 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lương Minh Long | Khối 3, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020200007873 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 12 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Thị Yên | Số 148 Chu Văn An, Khối 3, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020195000262 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 13 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Văn Quang | Thôn Hán Đà, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh | 027097007800 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 14 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Kiều Oanh | Số 16 Ngách 101/1 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội | 020306001332 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 15 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Quang Dũng | Số nhà 4 Ngõ 18 Đường Bà Triệu, Phường Đông Kinh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020303005818 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 16 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Ma Ngọc Tuấn | Khu 7+9 thị trấn Na Dương, Huyện Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 020095005860 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 17 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Triệu Thu Thủy | Thôn Nam Lân 1, Xã Y Tịch, Huyện Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn | 020195002319 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 18 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Hoài Nam | Thôn Đoàn Kết, Xã Hùng Việt, Huyện Tràng Định, Tỉnh Lạng Sơn | 020091007876 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 19 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Triệu Quang Huy | 15/59 Đèo Giang, Khối Cửa Bắc, Phường Chi Lăng, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020091001661 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 20 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đoàn Vĩnh Long | Ngõ 98, Tổ 9, Khối 9, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 014088015022 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 21 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Sầm Linh Chi | Số 89 Đường Lê Lợi, Khối 4, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020194005035 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 22 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Phương Thảo | 47 Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020196005303 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 23 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Kim Quế | 07/1 Lương Văn Chi, khối 4, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn/12/10/18 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng | 020190013897 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 24 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Hà | Số 26 Phùng Chí Kiên, Khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020184002029 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 25 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Ngọc Hạnh | 247 đường Nhị Thanh, khối 10, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020305001823 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 26 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lộc Đức Thuận | Thôn Nà Slảng, Xã Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn | 020189006185 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 27 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Hương Thanh | 4/26 ngõ 91 Lê Đại Hành, Khối 7, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 022188007362 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 28 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lăng Minh Thuận | Khu 4, Xã Thất Khê, Tỉnh Lạng Sơn | 020096003789 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 29 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đỗ Thị Lan Hương | Số 16/5 Phai Vệ, Khối 3, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020194001872 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 30 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Kim Quế | 07/1 Lương Văn Chi, khối 4, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn/12/10/18 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, Hải Phòng | 020190013897 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 31 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Vi Việt Hoá | Bản Dạ, Xã Bình Phúc, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn | 020203002022 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 32 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chu Thị Phượng | Khu 5A, Xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn | 020194007387 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 33 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Văn Dũng | Cây Rường, Xã An Bình, Tỉnh Phú Thọ | 017098007363 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 34 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đào Vũ Thắng | Khu Tân Mỹ 2, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | 020089006787 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 35 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vi Thị Phương | Số 33, Khu 1, Xã Đình Lập, Tỉnh Lạng Sơn | 020181005877 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 36 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Triệu Thanh Lan | Thôn Chi Ma, Xã Mẫu Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020197000968 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 37 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lương Trà Giang | Thôn Bình An, Xã Thái Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 020197009060 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 38 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Thị Kim Hoa | Số nhà 72/15A Tông Đản, khối 11, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020186002640 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 39 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Hoài Thương | Số 06, ngõ 05, Khu Hoàng Văn Thụ, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | 020301000406 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 40 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Mạnh Hà | 59 Phan Đình Phùng, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn· | 020088005543 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 41 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Tô Thị Thoa | Thôn Bản Tấu, Xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn | 020193010234 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 42 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Ngọc Anh | Số 51 ngõ 123 Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020193002185 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 43 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Luân Văn Phong | Tổ 5, Khối 8, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020082000695 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 44 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Kỳ Anh | Số 26 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn | 020095002327 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 45 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Thị Hồng Nhung | Số 104, Đường Lương Thế Vinh, Khối 6, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020184037224 |  |  |  |  |  |
| 46 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Vi Thế Sơn | Khu Đoàn Kết, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn | 020093012646 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 47 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Xuân | Đường Phùng Chí Kiên, Phố Tâm An, Xã Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn | 020182007921 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 48 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Tiến Dũng | Thôn Quyết Tiến, Xã Thiện Tân, Tỉnh Lạng Sơn | 020202006017 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 49 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Tô Minh Huyền | Số 29/1 Ngô Quyền, Khối 8, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020187000792 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 50 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đoàn Duy Hưng | Khối Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020079000112 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 51 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Đại Thành | Số nhà 209 đường Đại Huề, Khu Hòa Bình 1, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | 020095000167 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 52 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Mạnh Quân | Ủy ban nhân dân phường Long Biên, số 199 Bát Khối, phường Long Biên, Hà Nội | 020087006474 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 53 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Anh Huy | Khu 3, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn | 020092010884 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 54 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Thị Bình | Số 4/3 Bến Bắc, Khối 9, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020183009298 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 55 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Ngô Thu Trang | Số nhà 8, đường Phùng Chí Kiên, Khu Dây Thép, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | 020303007734 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 56 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Số 62 Phai Luông 6, khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn | 020191000375 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 57 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thanh Thủy | Thôn Phai Duốc, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020198004799 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 58 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Dương Công Tuấn | Thôn Pá Te, xã Vũ Lễ, tỉnh Lạng Sơn | 020089004661 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 59 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Thị Hồng Nhung | Khối 5, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 036300007838 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 60 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Mười | 11/8 Lê Lợi, Khối 11, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 024179014766 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 61 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Hoàng Thị Thuỳ Dung | Khu phố 2, Xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn | 020198066917 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 62 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Ngọc Yến | Số 282 Bà Triệu, Khối 6, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020190007306 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 63 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lành Xuân Đặng | Xóm Bản Loỏng, Thôn Quảng Liên 1, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 020094010247 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 64 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Minh Quang | 155 Lê Đại Hành, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020089000004 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 65 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phùng Bảo Trung | Số 23 đường Phai Vệ, khối 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020097000056 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 66 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Thảo | Thôn Cốc Nam, xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn | 020301003540 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 67 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phùng Văn Cường | Khối 3, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020091001988 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 68 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Hà | Số nhà 26, đường Lê Lai, Khối 8, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 017193007408 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 69 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vy Thùy Linh | 19 Yết Kiêu, Khối 2, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020196004737 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 70 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phùng Đức Vinh | Số 17, đường Kỳ Lừa, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020087001026 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 71 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Dương Văn Hiếu | Thôn Cã Ngoài, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 020091001216 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 72 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Bùi Thị Kiều Trinh | Số 10 Ngạn Sơn, Khối 5, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020190011892 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 73 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Hồng Hạnh | Số 20, Tập thể xổ số, Khối 1, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020189009506 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 74 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Ngọc Hoàn | Tổ dân phố Tiến Điều, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh | 024084017121 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 75 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hứa Thị Lan Anh | Thôn Long Thịnh, Xã Quốc Khánh, Tỉnh Lạng Sơn | 020195008934 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 76 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Dương Thu Thuỳ | Số 275 Khu Lao Động, Xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 020193004019 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 77 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Đắc Lợi | 132B Nguyễn Du, Khối 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020087009167 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 78 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vũ Đức Anh | Số 48 đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020098001075 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 79 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chu Đức Khánh | Ủy ban nhân dân phường Long Biên, số 199 Bát Khối, phường Long Biên, Hà Nội | 020088009418 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 80 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Bùi Đức Hà | Số 698 Trần Đăng Ninh, Thôn Hoàng Tân, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | 008095007779 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 81 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đỗ Phương Nam | Số 11 Phố Hòa Bình Khối 1, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020093001380 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 82 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Mạnh Linh | Khu Bờ sông, xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn | 020095002663 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 83 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Triệu Thị Hà | Thôn Kéo Danh, Xã Đoàn Kết, Tỉnh Lạng Sơn | 020193009537 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 84 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Phương Anh | Khu 3 Hanh Cù, xã Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ | 025306010072 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 85 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lý Hương Chầm | P123-F4TT CSSV, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội | 020188000064 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 86 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Triệu Ngọc Tuân | Số 90, Ngõ 2, Thôn Hoàng Thượng, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | 020086000684 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 87 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Văn Quản | Số 60B, Văn Vỉ, Khối Đại Thắng, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 020083000385 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 88 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Ngô Sĩ Nghĩa | Khơ Đa, Xã Hoàng Văn Thụ, Tỉnh Lạng Sơn | 020201004670 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 89 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Kỳ Duyên | Số nhà 38, Khu 4, Xã Na Dương, Tỉnh Lạng Sơn | 020193006133 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 90 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Thị Thu Thuỷ | Thôn Rọ Phải, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 062180000947 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 91 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Hoàng Thị Anh | 38 ngõ 2 đường Lê Lợi, khối 2, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 024197013493 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 92 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Mã Quốc Anh | Số 02 ngõ 203 đường Lê Đại Hành, khối 10 phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020099007226 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 93 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chu Thị Thùy Dung | 194B Bắc Sơn, Khối 6, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 017187015934 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 94 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phùng Mai Ngọc Anh | Số nhà 32, đường Thân Cảnh Phúc, khối 4, phường Kỳ Lừa, tỉnh lạng Sơn | 020193001941 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 95 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vũ Văn Tuyền | Xóm Tân Lập, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ | 017086003543 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 96 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | La Thị Thùy | 4/175 đường Tam Thanh, khối 6, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020188002658 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 97 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Ngọc Minh | 102 Hùng Vương, khối Hoàng Hoa Thám, phường Lương Văn Chi, tỉnh Lạng Sơn | 020188009284 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 98 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vũ Thị Quyên | Số 18 đường Trần Phú, Khối 6, Phường Kỳ Lừa,  Tỉnh Lạng Sơn | 020171001347 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 99 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Mông Thị Luận | Số nhà 10, Ngõ 148 Đường Phai Vệ, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020178009041 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 100 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Thu Hằng | 51 Phan Huy Chú, Cửa Nam, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 030185014186 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 101 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Minh Dũng | Số 22 ngõ 173 đường Ngô Quyền, khối 9, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020096009280 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 102 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Anh Tuấn | Khu 5, xã Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn | 020084000927 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 103 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Văn Nghĩa | Khu Trung tâm, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | 020091000170 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 104 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Mông Thị Thanh Thảo | 14/1 Lê Quý Đôn, K7, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020190000649 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 105 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chu Ngọc Diệp | Số 679 Phố Tân Long, Xã Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn | 020197000120 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 106 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Nguyễn Tuấn Hiếu | Số nhà 34 đường Cai Kinh, Khu Trung Tâm, Xã Chi Lăng, Tỉnh Lạng Sơn | 020094000356 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 107 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Hồng Sơn | Số 41, ngõ 26, đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020094000196 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 108 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phùng Thị Nhật Hạ | Thôn Khòn Pịt, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020301008157 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 109 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Mã Văn Tùng | Thôn Nà Làng, Xã Cao Lộc, Tỉnh Lạng Sơn | 020090006244 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 110 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Xuân Hưng | Số 4A/39 Tam Thanh, Khối 1, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | 020086012536 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 111 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Bùi Trọng Đức | Số 29 Đường Trần Khánh Dư, Khối 5, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020093007504 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 112 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Thị Ngọc Yến | Tổ 1, Khối 8, phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020191010620 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 113 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Liễu Thị Vân | Thôn Nà Cốc, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn | 020190000131 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 114 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Quản Minh Tú | Số 126 đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020200007669 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 115 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Mai Anh | Số 12/1 Võ Thị Sáu, khối 8, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020189006254 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 116 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Tùng Linh | Số 30, khu Thác Mạ 4, Khối 9, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020098004933 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 117 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Thùy Dung | Số nhà 21, ngõ 109, khối 1+2, đường Nguyễn Du, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020188007319 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 118 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Thành Đồng | Số 10 phố Đường Thành, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn | 020081005579 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 119 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Quốc Huy | 5/1 Phố Muối, khối 1, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020200003647 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 120 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Quỳnh Mai | Số 29, Phai Luông 1, khối Đại Thắng, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn | 027188008179 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 121 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Trần Thị Bích Ngọc | Khu Đoàn Kết, xã Thái Bình, tỉnh Lạng Sơn | 020301000305 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 122 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Văn Thương | Thôn Tằm Phiêng, Xã Thống Nhất, Tỉnh Lạng Sơn | 020092012436 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 123 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Mông Văn Danh | Thôn Bản Xâm, xã Ba Sơn, tỉnh Lạng Sơn | 020086004858 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 124 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Văn Khanh | Thôn Đồng Xa, Xã Yên Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 020097000122 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 125 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vi Thị Ngọc Quỳnh | 15/52 đường Đinh Liệt, Khối 3, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020192000299 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 126 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Thị Minh Hòa | Số nhà 131, đường Trần Phú, khối 7, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020188001010 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 127 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Thân Huyền Trinh | Số 7 ngõ 75 đường Hồng Hà, phường Hồng Hà, TP Hà Nội | 020188006461 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 128 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Thanh Huyền | TDP Trại Giữa, phường Chũ, tỉnh Bắc Ninh | 024184014176 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 129 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lăng Thị Linh Trang | Số 3, Phố Mỹ Sơn 5, Tổ 1, Khối 9, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020191009099 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 130 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lô Yến Thanh | Tổ dân phố 2, xã Đông Khê, tỉnh Cao Bằng | 004193000592 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 131 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phan Thị Hương Quỳnh | Số 40A, ngõ 8, đường Ngọc Hồi, tổ 11B, phường Hoàng Liệt, Hà Nội | 020196000285 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 132 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lăng Văn Thành | Thôn Bắc Nga, phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020096001100 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 133 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đàm Thu Hà | Số 10, dường 21/8, Khu 2, xã Thất Khê, tỉnh Lạng Sơn | 020192008807 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 134 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Minh Hằng | Số 12, ngõ 252 đường Chu Văn An, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020196006397 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 135 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Vân Anh | Số 15/3, Phố Mỹ Sơn (TĐC), Tổ 10, Khối 9, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020189002679 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 136 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Hoàng Thị Dung | Thôn Đông Trai, Xã Đông Thọ, Tỉnh Tuyên Quang | 008091004140 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 137 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đặng Văn Cường | Khu Đô thị Nam Hoàng Đồng 1, Khòn Pịt, Phường  Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | 020088000652 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 138 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Quỳnh | Khu Na Dương, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn | 020198004403 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 139 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trương Tuấn Vũ | Thôn Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn | 020095000336 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 140 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Lệ Thúy | Số 05/638 Bà Triệu, Khối 1+2, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020194008921 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 141 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Ánh Dương | Số nhà 02, Khu Ga Bắc, Xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn | 020097003948 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 142 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Văn Nhã | Thôn Lai Đông 1, xã Trung Chính, tỉnh Bắc Ninh | 027096009157 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 143 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hà Thị Phương Thao | Khu N16, Khối 5, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020186005909 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 144 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Chắng Thị Thu Trang | 151 Lương Văn Chi, khối 5, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020193008725 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 145 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Dương Thanh Huấn | Thôn Đồi Chè, Phường Tam Thanh, Tỉnh Lạng Sơn | 020094001202 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 146 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lý Việt Hùng | Số 8, Tổ 4, Khối 8, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020095008602 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 147 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thúy Bắc | Số 325 đường Trần Quang Khải, phường Lương Văn Tri, tỉnh Lạng Sơn | 024177020429 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 148 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hứa Thị Mỹ Lệ | Thôn Kéo Có, xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn | 020190010368 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 149 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lưu Hà Vy | Số 2 Khu Chợ, xã Thanh Trì, TP Hà Nội | 001301012608 |  |  |  |  |  |
| 150 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Toàn | 62 Đèo Giang, Khối Đèo Giang, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 020178005734 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 151 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Hoàng Thu Hoài | Thôn Nà Mười, Xã Hồng Phong, Tỉnh Lạng Sơn | 020198008607 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 152 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Dương Thị Nụ | Thôn Bản Bẻ, Xã Thống Nhất, Tỉnh Lạng Sơn | 020197000690 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 153 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lưu Xuân Huy | 70 Nguyễn Khoái, Tổ 20, Phường Vĩnh Tuy, Thành phố Hà Nội | 020090003732 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 154 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trương Tấn Sơn | Tô Hiến Thành, khối 10, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 024099005530 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 155 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Ma Thu Hương | Số 3/255 Chu Văn An, Khối 4, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020189000895 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 156 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Bích Phượng | 185 Lê Lợi, Khối 6, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020174001816 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 157 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Vi Thị Thuỳ Dung | Khu Chộc Vằng, Xã Lộc Bình, Tỉnh Lạng Sơn | 020199007510 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 158 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Kim Chi | Thôn Co Măn, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020180007020 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 159 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Đăng Quang | 47/1 Minh Khai, Khối 8, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng  Sơn | 036095009304 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 160 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thu Trang | Thôn Ao Đẫu, xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn | 020302000130 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 161 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trịnh Thị Lệ | Căn hộ 3207 tòa chung cư NO10 KĐTM Dịch Vọng, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội | 038183009025 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 162 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Vũ Trường | Khối Cửa Bắc, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 020085004872 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 163 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Ngọc Quyên | Khối Tân Lập, Phường Đông Kinh, Tinh Lạng Sơn | 020189010738 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 164 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Bảo Ngọc | Số 1, Phùng Chí Kiên, phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020191003015 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 165 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Ngọc Hà | Tổ 9, Khối 8, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020192009105 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 166 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng | Chuông Văn Thiện | Thôn Nà Chầu, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn | 020078001519 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 167 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phan Văn Chính | Thôn Thống Nhất, Xã Khuất Xá, Tỉnh Lạng Sơn | 020096000117 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 168 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lâm Văn Phúc | SN 51A Ngô Quyền, Khối 11, Phường Đông Kinh, Tinh Lạng Sơn | 020094001579 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 169 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Dương Thị Huyền | Số 24 Phố Đức Tâm, Xã Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn | 020186008490 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 170 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nông Thu Hường | Số nhà 79 Đường Nguyễn Thái Học, Khối Cửa Đông, Phường Lương Văn Tri, Tỉnh Lạng Sơn | 020185010133 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 171 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Phương Anh | 62 Lê Lai, khối 8, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020185000852 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 172 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Trọng Quyết | Tổ 2, Khối 9, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020086011765 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 173 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Trường Giang | Số 41, ngõ 82, đường Mỹ Sơn, khối 9, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020097009253 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 174 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Quyền Ngọc Hiên | Phố Đức Hinh, xã Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn | 020197003567 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 175 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lê Thu Hà | Siêu Quần, xã Đại Thanh, TP Hà Nội | 017188002914 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 176 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Trần Thị Hồng | Thôn Bản Xả, Xã Kiên Mộc, Tỉnh Lạng Sơn | 020194006500 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 177 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Phạm Công Hiếu | Bảo Ngọc, Xã Nhân Thắng, Tỉnh Bắc Ninh | 027084010797 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 178 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Quỳnh | Số nhà 29 TDP Hòa Sơn, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội | 001182030305 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 179 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Phương Hoa | Số 16/5 Lê Lợi, Khối 4, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 020192010017 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 180 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Lương Thị Thanh | Ngõ 14 Bắc Sơn, Khối 7, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn | 020173005045 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 181 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Đào Thu Hằng | 119 Ngô Quyền, khối 11, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | 020191010276 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 182 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Tô Văn Hùng | Số 23 Tổ 3, Khối 8, Phường Đông Kinh, Tỉnh Lạng Sơn | 033095012100 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 183 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Bế Tiểu Phương | Số 110 đường Trần Hưng Đạo, khối Cửa Bắc, phường Lương Văn Tri, tình Lạng Sơn | 020301001485 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 184 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Nguyễn Thị Thuỳ Linh | 204 Bà Triệu, Khối 7, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020198008733 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 185 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Thu Huyền | Số 31/10b đường Bắc Sơn, khối 9, phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn | 020177004887 | 0 | x | 0 | 0 |  |
| 186 | Nhà ở xã hội số 2 thành phố Lạng Sơn | lô đất ký hiệu T.Đ.C.13, khu  đô thị phía Đông, phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn | Hoàng Thị Hạnh | Tổ 1, Khối 10, Phường Kỳ Lừa, Tỉnh Lạng Sơn | 020195000513 | 0 | x | 0 | 0 |  |

**2.** Thông tin, dữ liệu về tổ chức, cá nhân người nước ngoài sở hữu nhà ở tại Việt Nam trên địa bàn được tổng hợp từ **Biểu mẫu số 20**: không có.