**Phụ lục III**

**ĐƠN GIÁ CUNG CẤP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 43/2023/QĐ-UBND ngày 09 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)*

*ĐVT: đồng*

| **STT** | **Tên sản phẩm** | **Đơn vị tính** | **Chi phí trực tiếp** | | | | | | **Chi phí chung 15%** | | **Đơn giá  sản phẩm** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nhân  công** | **Khấu hao máy móc, thiết bị** | **Dụng cụ** | **Vật liệu** | **Điện năng** | **Tổng CP trực tiếp** | **Bao gồm khấu hao** | **Không gồm khấu hao** | **Bao gồm khấu hao** | **Không gồm khấu hao** |
| *A* | *B* | *C* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6=1+...+5* | *7=6\*15%* | *8=(6-2)\*15%* | *9=6+7* | ***10=6-2+8*** |
| **1** | **CUNG CẤP THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP TÀI LIỆU DẠNG GIẤY** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu | Tài liệu | 1.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.956 | 293 | 293 | 2.249 | 2.249 |
| 1.2 | Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý | Mảnh | 11.248 | 58 | 112 | 0 | 481 | 11.898 | 1.785 | 1.776 | 13.683 | 13.616 |
| 1.2.2 | Tài liệu khác | Trang A4 | 4.353 | 54 | 101 | 0 | 439 | 4.946 | 742 | 734 | 5.688 | 5.626 |
| 1.2.3 | Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ | Trường dữ liệu | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 5 | 5 | 39 | 39 |
| 1.3 | Bàn giao tài liệu cho người sử dụng | Tài liệu | 1.810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.810 | 272 | 272 | 2.082 | 2.082 |
| 1.4 | Tổng hợp, báo cáo tình hình cung cấp thông tin, tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **CUNG CẤP THEO HÌNH THỨC TRỰC TIẾP TÀI LIỆU DẠNG SỐ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu | Tài liệu | 1.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.604 | 241 | 241 | 1.845 | 1.845 |
| 2.2 | Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý | Mảnh | 9.224 | 47 | 92 | 0 | 394 | 9.757 | 1.464 | 1.456 | 11.221 | 11.166 |
| 2.2.2 | Tài liệu khác | Trang A4 | 3.569 | 44 | 83 | 0 | 360 | 4.056 | 608 | 602 | 4.664 | 4.614 |
| 2.2.3 | Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ | Trường dữ liệu | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4 | 4 | 32 | 32 |
| 2.3 | Bàn giao tài liệu cho người sử dụng | Tài liệu | 1.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.484 | 223 | 223 | 1.707 | 1.707 |
| 2.4 | Tổng hợp, báo cáo tình hình cung cấp thông tin, tài liệu |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU QUA ĐƯỜNG BƯU CHÍNH, HỆ THỐNG THÔNG TIN** | | | | | | | | | |  |  |
| 3.1 | Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu | Tài liệu | 2.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.054 | 308 | 308 | 2.362 | 2.362 |
| 3.2 | Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý | Mảnh | 11.811 | 60 | 117 | 0 | 505 | 12.493 | 1.874 | 1.865 | 14.367 | 14.298 |
| 3.2.2 | Tài liệu khác | Trang A4 | 4.570 | 57 | 106 | 0 | 461 | 5.194 | 779 | 771 | 5.973 | 5.908 |
| 3.2.3 | Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ | Trường dữ liệu | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 5 | 5 | 40 | 40 |
| 3.3 | Bàn giao tài liệu cho người sử dụng | Tài liệu | 1.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.900 | 285 | 285 | 2.185 | 2.185 |
| 3.4 | Tổng hợp, báo cáo tình hình cung cấp thông tin, tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **CUNG CẤP THÔNG TIN, TÀI LIỆU TRỰC TIẾP DƯỚI DẠNG GIẤY VÀ SỐ KHI KHÔNG THU PHÍ** | | | | | | | | | |  |  |
| 4.1 | Tiếp nhận yêu cầu và lập hồ sơ cung cấp thông tin, tài liệu | Tài liệu | 1.545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.545 | 232 | 232 | 1.777 | 1.777 |
| 4.2 | Chuẩn bị thông tin, tài liệu theo yêu cầu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Tài liệu bản đồ, tài liệu thông tin địa lý | Mảnh | 8.886 | 46 | 88 | 0 | 380 | 9.400 | 1.410 | 1.403 | 10.810 | 10.757 |
| 4.2.2 | Tài liệu khác | Trang A4 | 3.439 | 43 | 80 | 0 | 347 | 3.908 | 586 | 580 | 4.494 | 4.445 |
| 4.2.3 | Trích xuất, tổng hợp thông tin từ tài liệu lưu trữ | Trường dữ liệu | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 4 | 4 | 31 | 31 |
| 4.4 | Bàn giao tài liệu cho người sử dụng | Tài liệu | 1.430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430 | 215 | 215 | 1.645 | 1.645 |
| 4.5 | Tổng hợp, báo cáo tình hình cung cấp thông tin, tài liệu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |