**PHỤ LỤC II**

**Quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ**

**được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước**
*(Kèm theo Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2023*

*của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)*

**1. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn thành phố Cà Mau (không bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn, trừ xã Tắc Vân, xã Lý Văn Lâm)**

Đơn vị tính: đồng/m2/tháng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 1 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 500.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 486.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 10.000 |
| 2 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 448.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 434.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 8.000 |
| 3 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 306.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 292.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 6.000 |

**Các xã còn lại trên địa bàn thành phố Cà Mau:**

Đơn vị tính: đồng/m2/tháng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 329.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 315.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |
| 2 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 289.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 275.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |

**2. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn các huyện: Năm Căn, Trần Văn Thời, Đầm Dơi, Cái Nước, Thới Bình** **(không bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn, trừ xã Hưng Mỹ, Tân Hưng)**

Đơn vị tính: đồng/m2/tháng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 1 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 400.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 386.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 8.000 |
| 2 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 330.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 316.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 6.000 |
| 3 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 200.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 186.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |

**Các xã còn lại:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 306.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 292.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 6.000 |
| 2 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 166.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 152.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |

**3. Giá tối đa đối với dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn các huyện còn lại (không bao gồm chợ ở các xã trên địa bàn, trừ xã Phú Tân)**

Đơn vị tính: đồng/m2/tháng.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 1 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 320.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 306.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 6.000 |
| 2 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 240.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 226.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |
| 3 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 160.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 146.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |

**Các xã còn lại:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Hạng chợ** | **Điểm kinh doanh** | **Giá tối đa****(bao gồm thuế)** |
| 1 | Chợ hạng 2 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 240.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 226.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |
| 2 | Chợ hạng 3 | Cố định | Chợ có nhà lồng | 120.000 |
| Chợ không có nhà lồng | 106.000 |
| Không cố định (đồng/m2/ngày) | 4.000 |