**TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN:**………

**BIỂU THỐNG KÊ VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Số cuộc đấu giá đã thực hiện***(Cuộc)* | **Giá của tài sản đấu giá***(Đồng)* | **Số vụ việc người trúng đấu giá bỏ cọc/không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá***(vụ)* | **Tổng số tiền thù lao dịch vụ đấu giá thu được** *(Đồng)* | **Số tiền nộp ngân sách/thuế** *(Đồng)* |
| Tổng số | Trong đó: Số cuộc đấu giá thành | Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá *(đồng)* | Tổng giá bán của tài sản đấu giá *(đồng)* | Chênh lệch giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (đồng) |
| Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra | Tổng số | Chia ra |
| Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất | Tài sản đấu giá khác | Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất | Tài sản đấu giá khác | Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất | Tài sản đấu giá khác | Tài sản đấu giá là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất | Tài sản đấu giá khác |
| Năm 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm 2018 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Năm 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

 *Quảng Trị, ngày…….tháng…….năm 2022*

**GIÁM ĐỐC**