|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ HẢI DƯƠNG**  Số: 878/TB-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2020* |

**THÔNG BÁO**

**Mức giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển rác**

**thải sinh hoạt trên địa bàn xã Hải Dương năm 2021**

Căn cứ Điều 2, Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. UBND xã Hải Dương thông báo cụ thể giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã Hải Dương trong năm 2021 và lộ trình tăng giá đến năm 2022 như sau:

1. **Mức giá tối đa năm 2021:**

| **TT** | **Đối tượng áp dụng** | **Đơn vị tính** | **Mức giá**  **(đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Hộ dân cư** |  |  |
| **1** | **Hộ không sản xuất, kinh doanh** | đồng/hộ/tháng | 53.000 |
| **2** | **Hộ sản xuất, kinh doanh** |  |  |
| **2.1** | **Nhóm 1:** Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến các loại thực phẩm, gia công hàng thủ công. | đồng/hộ/tháng | 108.000 |
| **2.2** | **Nhóm 2:** Hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác. | đồng/hộ/tháng | 77.000 |
| **II** | **Cơ quan, tổ chức** (UBND xã, các Trường học, Trạm Y tế và Chợ). | đồng/m3 | 345.000 |

1. **Lộ trình tăng giá:**

*Đơn vị tính: đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đối tượng áp dụng** | **Năm** | |
| **2021** | **2022** |
| **I** | **Hộ dân cư** |  |  |
| **1** | **Hộ không sản xuất, kinh doanh** | 53.000 | 64.000 |
| **2** | **Hộ sản xuất, kinh doanh** |  |  |
| **2.1** | **Nhóm 1:** Hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, vật liệu xây dựng, sản xuất chế biến các loại thực phẩm, gia công hàng thủ công. | 108.000 | 130.000 |
| **2.2** | **Nhóm 2:** Hộ sản xuất, kinh doanh các mặt hàng khác. | 77.000 | 92.000 |
| **II** | **Cơ quan, tổ chức** (UBND xã, các Trường học, Trạm Y tế, Chợ).  *(Tiếp tục áp dụng giá của năm 2018, sẽ thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ theo giá thành thực tế hoặc chỉ số trược giá hàng năm).* | 345.000 | |

- Mức giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đã bao gồm thuế giá trị gia tăng theo quy định.

- Thành phần công tác của dịch vụ bao gồm công việc: thu gom và vận chuyển rác thải sinh hoạt.

**3. Thời gian thực hiện:**

Giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2021 sẽ thực hiện từ ngày 01/01/2021.

*Lưu ý:*

- Trường hợp một đối tượng thuộc diện áp dụng nhiều mức thu thì chỉ thu mức giá cao nhất.

- Trường hợp một địa điểm có nhiều đối tượng khác nhau hoạt động thì áp dụng nhiều hình thức thu gom khác nhau.

Vậy UBND xã Hải Dương thông báo đến toàn thể các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các trường học trên toàn địa bàn xã được biết và phối hợp thực hiện./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận***:  - Phòng TNMT thị xã;  - Xí nghiệp MT Bắc Sông Hương  - Ban TV Đảng ủy;  - TT. HĐND xã;  - CT và PCT. UBND xã;  - UBMTTQVN xã;  - Các Ban ngành đoàn thể xã;  - Đài truyền thanh xã (t/b);  - Bộ phận KT-NS xã (t/h);  - 06 Trưởng thôn (t/h);  - Các hộ gia đình; cơ quan, đơn vị và các Trường học (t/h);  - Người thu giá VSMT thôn TDT. Đông (t/h);  - Lưu: VT; ĐC-XD. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Nguyễn Hữu Dảnh** |