**Mẫu số 32. Bảng thống kê giá đất tại xã/phường/…**

Xã/Phường/…:...............

Tỉnh (TP)…………

**BẢNG THỐNG KÊ GIÁ ĐẤT TẠI XÃ/PHƯỜNG/...***(Áp dụng đối với đất: ...........................................................) (1)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phiếu số** | **Tên người sử** **dụng đất** | **Thửa** **đất số** | **Tờ BĐ** **số** | **Diện tích (m2)** | **Tên** **đường,** **đoạn** **đường, phố,** **đoạn** **phố** | **Khu vực** | **Vị trí đất** | **Thời điểm chuyển** **nhượng/trúng** **đấu giá** | **Giá bán bất động sản** (1.000đ/ bất động sản) | **Giá đất chuyển** **nhượng/trúng** **đấu giá** (1.000đ/m2) | **Giá đất trong bảng giá đất hiện hành** (1.000đ/m2) | **So sánh (11)/(12)** (%) |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của Tổ chức thực hiện định giá đất***(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | *................, ngày ......... tháng ......... năm ......***Người lập biểu***(Ký và ghi rõ họ tên)* |

***Ghi chú:*** (1) Áp dụng để thống kê phiếu điều tra đối với tất cả các loại đất.

Khu CNC:................