|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**ĐƠN GIÁ GIAI ĐOẠN 3**

**Áp dụng bắt đầu từ ngày 01/1/2023, trên địa bàn phường Nam Hà**

**(Kèm theo thông báo số 98/TB-UBND ngày 12/12/2022)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đối tượng** | **Đơn vị tính** | **Giá dịch vụ môi trường** |
| **Tổng** | **Giá dịch vụ thu gom** | **Vận chuyển** | **Xử lý** |
| **1** | **Hộ gia đình không kinh doanh (nơi có tổ chức thu gom)** |  |  |  |  |  |
|  | Hộ từ 1 người đến 2 người | đồng/hộ/tháng | 19.000 | 19.000 |  |  |
|  | Hộ từ 3 người đến 4 người | đồng/hộ/tháng | 44.000 | 44.000 |  |  |
|  | Hộ ≥ 5 người | đồng/hộ/tháng | 62.000 | 62.000 |  |  |
| **2** | **Hộ kinh doanh buôn bán** |  |  |  |  |  |
| - | Có khối lượng rác ≤ 0,5m3/tháng | đồng/hộ/tháng | 105.000 | 44.000 | 18.000 | 43.000 |
| - | Có khối lượng rác > 0,5m3/tháng đến ≤ 1m3/tháng | đồng/hộ/tháng | 312.000 | 131.000 | 53.000 | 128.000 |
| - | Có khối lượng rác > 1m3/tháng | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **3** | **Hộ gia đình kinh doanh nhà nghỉ, nhà trọ** | đồng/phòng/tháng | 25.000 | 25.000 |  |  |
| **4** | **Hộ kinh doanh ăn uống** | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **5** | **Khối trường học (từ mầm non đến đại học)** |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng | đồng/đơn vị/tháng | 435.000 | 314.000 | 36.000 | 85.000 |
| 5.2 | Có khối lượng rác > 1m3/tháng | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **6** | **Trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, tổ chức** |  |  |  |  |  |
|  | Có khối lượng rác ≤ 0,5m3/tháng | đồng/đơn vị/tháng | 140.000 | 79.000 | 18.000 | 43.000 |
| - | Có khối lượng rác > 0,5m3/tháng đến ≤ 1m3/tháng | đồng/đơn vị/tháng | 417.000 | 236.000 | 53.000 | 128.000 |
| - | Có khối lượng rác > 1m3/tháng | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **7** | **Bệnh viện (không kể chất thải nguy hại)** | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **8** | **Trạm y tế (không kể chất thải nguy hại)** |  |  |  |  |  |
| - | Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng | đồng/đơn vị/tháng | 313.000 | 192.000 | 36.000 | 85.000 |
| - | Có khối lượng rác > 1m3/tháng | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **9** | **Phòng khám (không kể chất thải nguy hại)** |  |  |  |  |  |
| - | Có khối lượng rác ≤ 1m3/tháng | đồng/đơn vị/tháng | 435.000 | 314.000 | 36.000 | 85.000 |
| - | Có khối lượng rác > 1m3/tháng | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **10** | **Các chợ** | đồng/m3 | Chợ đề xuất | Chợ đề xuất | 70.500 | 170.500 |
| **11** | **Cơ sở sản xuất kinh doanh**  | đồng/m3 |  | BX QĐ |  |  |
| **12** | **Nhà hàng, khách sạn** | đồng/m3 | 590.000 | 349.000 | 70.500 | 170.500 |
| **13** | **Các đối tượng phát sinh rác xây dựng** | đồng/m3 |  | 349.000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |