|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |

**PHỤ LỤC 02**

**KHOÁNG SẢN PHÂN TÁN, NHỎ LẺ***(Kèm theo Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND ngày tháng năm 2021*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum )*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại khoáng sản**  *(Địa điểm và số hiệu điểm QH)* | **Số điểm mỏ** | **Diện tích (ha)** |
| **I** | **Vàng** | 01 |  |
| 1 | Vàng gốc  Thôn Tân Bình và Tiểu khu 178, xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi (BS38) |  | 16,50 |
| **II** | **Quarzit** | 03 |  |
| 1 | Quarzit  Xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (03ST) |  | 4,72 |
| 2 | Quarzit tảng lăn  Xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy (BS36) |  | 8,19 |
| 3 | Quarzit tảng lăn  Xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy (BS37) |  | 17,76 |
| **III** | **Serpentin** | 01 |  |
| 1 | Serpentin làm ốp lát  Xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (BS23) |  | 2,70 |
|  | **Tổng cộng** | **05** | **49,87** |