**Phụ lục IV**

**MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG
BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

*(Kèm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **MỨC THU****(đồng)** |
| 1 | Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân | 15.000 |
| 2 | Cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình xây dựng khác | 30.000 |
| 3 | Gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng | 3.000 |