NỘI DUNG VỀ CÔNG NGHIỆP TRONG QUY HOẠCH TỈNH

I. VỀ THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại khoáng sản** | **Tổng so các khu vực quy hoạch** | **Tổng diện tích dự kiến** **(ha)** |
| 1 | Cát vật liệu xây dựng thông thường | 39 | 83.189 |
| 2 | Cát, sỏi vật liệu xây dựng thông thường | 39 | 624 |
| 3 | Chì kẽm | 4 | 205 |
| 4 | Đá phiến lợp | 2 | 32 |
| 5 | Đá vật liệu xây dựng thông thường | 71 | 969 |
| 6 | Đất hiếm | 5 | 1.473 |
| 7 | Đá vôi Đolomit | 4 | 76 |
| 8 | Đồng | 5 | 508 |
| 9 | Sắt | 2 | 773 |
| 10 | Sét vật liệu xây dựng thông thường | 11 | 340 |
| 11 | Vàng | 9 | 4.039 |
| 12 | Vật liệu san lấp | 46 | 805 |
| 13 | Đá xây dựng | 1 | 7 |
| 14 | Than đá | 2 | 400 |
| **Tổng cộng** | | **240** | **93.442** |

**II. VỀ CỤM CÔNG NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cụm công nghiệp** | **Địa điểm dự kiến** | **Diện tích dự kiến (ha)** | **Ngành nghề hoạt động dự kiến** |
| **I** | **Các cụm công nghiệp đang triển khai thực hiện thủ tục đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật** | | | |
|  | Cụm công nghiệp Than Uyên | Xã Phúc Than, huyện Than Uyên | 50 | Chế biến nông, lâm sản, tiểu thủ công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến khoáng sản, hàng mỹ nghệ |
|  | **Tổng cộng** | | 50 |  |
| **II** | **Các cụm công nghiệp thành lập mới** | | | |
| 1 | Cụm công nghiệp Tân Uyên | Thị trấn Tân Uyên, huyện Tân Uyên | 50 | Chế biến chè, đồ gỗ mỹ nghệ, cơ khí sửa chữa, vật liệu xây dựng, tiểu thủ công nghiệp |
| 2 | Cụm công nghiệp Nậm Nhùn | Thị trấn Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn | 17,9 | Chế biến nông lâm, thủy sản;sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí nhỏ |
| 3 | Cụm công nghiệp Mường Tè | Xã Bum Tở, huyện Mường Tè | 46,24 | Chế biến nông, lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; tiểu thủ công nghiệp; cơ khí sửa chữa nhỏ |
|  | **Tổng cộng** | | **114,14** |  |