**Phụ lục I**

**ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG CHIẾU PHIM LƯU ĐỘNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 21 tháng 4 năm 2022 của UBND tỉnh Đồng Nai)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   |   |   | *Đơn vị: Đồng/1 buổi chiếu* |
| **STT** | **Nội dung chi phí** | **Cách tính** | **Đơn giá** | **Ký hiệu** |
| 1 | Chi phí vật liệu | *Chi tiết tại Phụ lục 2* | 498.850 | Cvl |
| 2 | Chi phí nhân công | *Chi tiết tại Phụ lục 2* | 1.098.319 | Cnc |
| 3 | Chi phí máy, thiết bị | *Chi tiết tại Phụ lục 2* | 768.134 | Cm |
| 4 | Chi phí nhân công gián tiếp | *27%\*Cnc* | 296.546 | Cncgt |
| 5 | Chi phí khác  | *30,37%\*(Cvl+Cnc+Cm+Cncgt)* | 808.403 | Ck |
|   |   |  |   |   |
|  | ***Đơn giá*** | ***Cvl+Cnc+Cm+Cncgt+Ck*** | ***3.470.251*** |  |
|  | ***Làm tròn*** |  | ***3.470.000*** |  |
|  | ***Bằng chữ: Ba triệu, bốn trăm bảy mươi ngàn đồng.*** |  |  |
|  | ***Ghi chú:***  |
|  | *- Chi phí nhân công gián tiếp được thực hiện theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung Điều 5 định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai* |
|  | *- Chi phí khác được thực hiện theo Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai bổ sung Điều 5 định mức kinh tế kỹ thuật thực hiện công tác chiếu phim lưu động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 28/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai* |