**Mẫu số 06/ĐK**

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ TÂN HỢP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH CÔNG KHAI**

**Kết quả kiểm tra hồ sơ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất**

Tại xã: Tân Hợp, huyện: Hướng Hóa, tỉnh: Quảng Trị

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất** | **Địa chỉ thường trú** | **Tờ bản đồ số** | **Thửa đất số** | **Diện tích đất (m2)** | **Mục đích sử dụng đất** | | **Thời điểm sử dụng đất** | **Nguồn gốc sử dụng đất** | **Tài sản gắn liền với đất** | **Tình trạng tranh chấp** |
| **ONT** | **LNC** |
| 01 | Hồ Xế  Hồ Thị Can | Thôn  Tà Đủ | 15 | 405 | 6179 |  | 6179 | Năm 2013 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 10 | 5122 |  | 5122 | Năm 2013 | Tự khai hoang |  |  |
| 02 | Hồ Thanh Táo  Hồ Thị Tuyết | Thôn  Tà Đủ | 14 | 118 | 445 | 400 | 45 | Năm 2004 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 32 | 4756 |  | 4756 | Năm 2004 | Tự khai hoang |  |  |
| 14 | 37 | 1608 |  | 1608 | Năm 2004 | Tự khai hoang |  |  |
| 03 | Hồ Phân | Thôn  Tà Đủ | 14 | 82 | 739 |  | 739 | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 23 | 9070 |  | 9070 | Tự khai hoang |  |  |
| 04 | Hồ Văn Dương  Hồ Thị Ken | Thôn  Tà Đủ | 14 | 94 | 13796 | 400 | 13396 | Năm  2006 | Nhận chuyển nhượng |  | Không |
|  |  |
| 05 | Hồ Hồi  Hồ Thị Móc | Thôn  Tà Đủ | 14 | 112 | 1666 |  | 1666 | Năm  2003 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 17 | 19021 |  | 19021 | Tự khai hoang |  |  |
| 14 | 102 | 7040 |  | 7040 | Tự khai hoang |  |  |
| 14 | 36 | 1469 |  | 1469 | Tự khai hoang |  |  |
| 14 | 25 | 4994 |  | 4994 | Tự khai hoang |  |  |
| 06 | Hồ Pả Ring  Hồ Thị Phút | Thôn  Tà Đủ | 14 | 77 | 406 | 400 | 6 | Năm  2004 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 90 | 2069 |  | 2069 | Tự khai hoang |  |  |
| 07 | Hồ Văn Khư  Hồ Thị Quý | Thôn  Tà Đủ | 14 | 111 | 3295 |  | 3295 | Tháng 1/ 2014 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 78 | 277 | 277 |  | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 86 | 3205 |  | 3205 | Tự khai hoang |  |  |
| 08 | Hồ Phế  Hồ Thị Khoan | Thôn  Tà Đủ | 14 | 70 | 402 | 400 | 2 | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 27 | 5519 |  | 5519 | Tự khai hoang |  |  |
| 09 | Hồ Văn Sở  Hồ Thị A Dơi | Thôn  Lương Lễ | 14 | 93 | 2279 |  | 2279 | Năm 2000 | Tự khai hoang |  | Không |
| 10 | Hồ Thị Ta Nên | Thôn  Tà Đủ | 14 | 88 | 8974 |  | 8974 | năm 1999 | Nhận tặng cho |  | Không |
| 14 | 129 | 460 | 400 | 60 | năm 1999 | Nhận tặng cho |  |  |
| 11 | Hồ Văn Thương  Hồ Thị Kiêu | Thôn  Tà Đủ | 14 | 81 | 637 | 400 | 237 | năm 2013 | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Hồ Văn Xà Rừm  Hồ Thị Neng | Thôn  Tà Đủ | 14 | 127 | 446 | 400 | 46 | năm 2006 | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 33 | 2377 |  | 2377 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 1 | 5653 |  | 5653 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 107 | 8523 |  | 8523 | Tự khai hoang |  |
| 13 | Hồ Văn Ring  Hồ Thị Tăng | Thôn  Tà Đủ | 14 | 74 | 1634 | 400 | 1234 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 31 | 13930 |  | 13930 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 105 | 3919 |  | 3919 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  |
| 14 | Hồ Văn Sương  Hồ Y My | Thôn  Tà Đủ | 14 | 34 | 6193 |  | 6193 | Năm 2004 | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Hồ Văn Tình  Hồ Thị Lương | Thôn  Tà Đủ | 15 | 406 | 8127 |  | 8127 | năm 2011 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 110 | 16136 |  | 16136 | năm 2011 | Tự khai hoang |  |
|  | 14 | 109 | 5622 |  | 5622 | năm 2006 | Tự khai hoang |  |
| 16 | Hồ Phương  Hồ Thị Cam | Thôn  Tà Đủ | 14 | 114 | 932 | 400 | 532 | Năm | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |
| 17 | Hồ Văn Phơm  Hồ Thị Nghĩa | Thôn  Tà Đủ | 14 | 64 | 166 | 166 |  | Năm | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  | 2013 |  |  |  |
| 18 | Hồ Tế  ALăng Thị Duyên | Thôn  Tà Đủ | 14 | 71 | 329 | 329 |  | năm 2003 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 99 | 8079 |  | 8079 | năm 2005 | Tự khai hoang |  |  |
| 19 | Hồ Văn Thu  Hồ Thị Chưng | Thôn  Tà Đủ | 14 | 63 | 200 | 200 |  | Năm 2000 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 104 | 7093 |  | 7093 | Năm 1999 | Tự khai hoang |  |  |
| 20 | Hồ Miệt  Hồ Thị Hời | Thôn  Tà Đủ | 14 | 26 | 8341 |  | 8341 | Năm 2006 | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Hồ Tiếu  Hồ Thị Một | Thôn  Tà Đủ | 14 | 84 | 2414 |  | 2414 | Năm 1980 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 97 | 8360 |  | 8360 | Năm 1980 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 38 | 4079 |  | 4079 | Năm 1980 | Tự khai hoang |  |
| 22 | Hồ Téc  Hồ Thị Niềm | Thôn  Tà Đủ | 14 | 62 | 328 | 328 |  | Năm 2006 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 115 | 471 |  | 471 | Năm 2006 | Tự khai hoang |  |  |
| 23 | Hồ Chinh  Hồ Thị Phương | Thôn  Tà Đủ | 14 | 101 | 4764 |  | 4764 | Năm 2004 | Nhận tặng cho |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Hồ Phơi  Hồ Thị Chai | Thôn  Tà Đủ | 14 | 20 | 4350 |  | 4350 | Năm 2002 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 122 | 2131 |  | 2131 | Năm 2002 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 262 | 4305 |  | 4305 | Năm 2002 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 61 | 391 | 391 |  | Năm 2002 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 96 | 1069 |  | 1069 | Năm 2002 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 100 | 5868 |  | 5868 | Năm 2002 | Tự khai hoang |  |
| 25 | Hồ Văn Loi  Hồ Thị Nhung | Thôn  Tà Đủ | 14 | 76 | 211 | 211 |  | Năm 2000 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 2 | 9609 |  | 9609 | Năm 2000 | Tự khai hoang |  |
| 14 | 3 | 5457 |  | 5457 | Năm 2000 | Tự khai hoang |  |
| 26 | Hồ Văn Giêng | Thôn  Tà Đủ | 14 | 28 | 4086 |  | 4086 | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  | Không |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Hồ Văn Tiếp  Hồ Thị Vinh | Thôn  Tà Đủ | 14 | 124 | 250 | 250 |  | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 12 | 1551 |  | 1551 | Nhận tặng cho |  |  |
| 28 | Hồ Ta Cô  Hồ Thị Dục | Thôn  Tà Đủ | 14 | 125 | 461 | 400 | 61 | Năm 1998 | Nhận tặng cho |  | Không |
| 14 | 5 | 6960 |  | 6960 | Năm 1998 | Nhận tặng cho |  |  |
| 14 | 9 | 1704 |  | 1704 | Năm 1998 | Nhận tặng cho |  |  |
| 14 | 35 | 5961 |  | 5961 | Năm 1998 | Nhận tặng cho |  |  |
| 14 | 19 | 16285 |  | 16285 | Năm 1998 | Nhận tặng cho |  |  |
| 29 | Hồ Khu  Hồ Thị Tiến | Thôn  Tà Đủ | 14 | 106 | 4265 |  | 4265 | Năm 2005 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 83 | 392 | 392 |  | Năm 2010 | Tự khai hoang |  |  |
| 30 | Hồ Văn An  Hồ Thị Vang | Thôn  Tà Đủ | 14 | 29 | 3395 |  | 3395 | Năm 2013 | Nhận tặng cho |  | Không |
| 14 | 15 | 17680 |  | 17680 | Năm 2013 | Tự khai hoang |  |  |
| 14 | 91 | 26105 |  | 26105 | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  |  |
| 31 | Hồ Văn Cáo  Hồ Thị Xơi | Thôn  Tà Đủ | 14 | 126 | 575 | 400 | 175 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 113 | 1294 |  | 1294 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  |  |
| 32 | Trương Văn Lĩnh  Nguyễn Thị Tình | Thôn  Tà Đủ | 14 | 116 | 2519 | 400 | 2119 | Năm 2003 | Nhận tặng cho |  | Không |
| 14 | 117 | 1223 |  | 1223 | Năm 2003 | Nhận tặng cho |  |  |
| 33 | Hồ Văn Khiếp  Hồ Thị Chanh | Thôn  Tà Đủ | 14 | 87 | 3686 |  | 3686 | Tháng 1/2014 | Tự khai hoang |  | Không |
| 34 | Hồ Lữ  Hồ Thị In | Thôn  Tà Đủ | 14 | 128 | 155 | 155 |  | Năm 2012 | Tự khai hoang |  | Không |
| 35 | Hồ Văn Xanh  Hồ Thị Piền | Thôn  Tà Đủ | 14 | 75 | 2884 | 400 | 2484 | Năm 2003 | Tự khai hoang |  | Không |
| 14 | 69 | 2731 |  | 2731 | Năm 2006 | Tự khai hoang |  |  |
| **Tổng cộng** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Danh sách này được công khai trong thời gian 15 ngày, **kể từ ngày …../……/……, đến ngày ……/…../…….**. Tại địa điểm: UBND xã Tân Hợp, Trung tâm học tập công đồng thôn Tà Đủ.

Người không đồng ý với kết quả thẩm tra trên đây thì gửi đơn đến UBND xã Tân Hợp để giải quyết; sau thời gian trên Nhà nước sẽ không xem xét giải quyết./

|  |  |
| --- | --- |
| **Xác nhận của đại diện những người sử dụng đất**  **về việc đã công khai danh sách này**  *(Ký, ghi rõ họ, tên và địa chỉ)* | *Tân Hợp, ngày …*... *tháng …*... *năm 2018*.  **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  *(Ký tên, đóng dấu)* |