**Phụ lục I**

**ĐƠN GIÁ THU NHẬN 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** | **THU THẬP THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Thu thập nội dung thông tin, dữ liệu** | Trường dữ liệu | 68,5 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 1,9 | 71 | 11 | 11 | 82 | 82 |
| **1.2** | **Nhập, đối soát dữ liệu đặc tả về thông tin, dữ liệu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.2.1*** | ***Khó khăn 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 566 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580 | 87 | 85 | 667 | 652 |
| 1.2.1.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.004 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 184 | 151 | 1.412 | 1.156 |
| 1.2.1.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 10.355 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 1.555 | 1.553 | 11.923 | 11.908 |
| 1.2.1.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 12.236 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 1.869 | 1.835 | 14.328 | 14.071 |
| 1.2.1.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178 | 27 | 25 | 205 | 190 |
| 1.2.1.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 274 | 58 | 0 | 0 | 0 | 332 | 50 | 41 | 382 | 315 |
| 1.2.1.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 2.612 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 394 | 392 | 3.019 | 3.004 |
| 1.2.1.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.105 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 474 | 466 | 3.637 | 3.571 |
| **1.2.2** | **Khó khăn 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 708 | 17 | 0 | 0 | 0 | 725 | 109 | 106 | 834 | 814 |
| 1.2.2.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.256 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 230 | 188 | 1.766 | 1.443 |
| 1.2.2.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 12.944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 1.944 | 1.942 | 14.905 | 14.886 |
| 1.2.2.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 15.295 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 2.336 | 2.294 | 17.912 | 17.589 |
| 1.2.2.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 205 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222 | 33 | 31 | 255 | 236 |
| 1.2.2.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 342 | 73 | 0 | 0 | 0 | 415 | 62 | 51 | 477 | 393 |
| 1.2.2.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 3.264 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 492 | 490 | 3.773 | 3.754 |
| 1.2.2.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.881 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 593 | 582 | 4.547 | 4.463 |
| ***1.2.3*** | ***Khó khăn 3*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 920 | 22 | 0 | 0 | 0 | 942 | 141 | 138 | 1.083 | 1.058 |
| 1.2.3.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.632 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 300 | 245 | 2.301 | 1.878 |
| 1.2.3.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 16.827 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 2.527 | 2.524 | 19.376 | 19.351 |
| 1.2.3.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 19.884 | 368 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 3.038 | 2.983 | 23.290 | 22.867 |
| 1.2.3.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 267 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289 | 43 | 40 | 332 | 307 |
| 1.2.3.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 445 | 96 | 0 | 0 | 0 | 541 | 81 | 67 | 622 | 512 |
| 1.2.3.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 4.244 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 640 | 637 | 4.906 | 4.881 |
| 1.2.3.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 5.045 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 771 | 757 | 5.912 | 5.802 |
| **1.3** | **Nhập, đối soát danh mục thông tin, dữ liệu** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1.3.1*** | ***Khó khăn 1*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 566 | 13 | 0 | 0 | 0 | 580 | 87 | 85 | 667 | 652 |
| 1.3.1.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.004 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1.228 | 184 | 151 | 1.412 | 1.156 |
| 1.3.1.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 10.355 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10.368 | 1.555 | 1.553 | 11.923 | 11.908 |
| 1.3.1.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 12.236 | 223 | 0 | 0 | 0 | 12.459 | 1.869 | 1.835 | 14.328 | 14.071 |
| 1.3.1.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 164 | 13 | 0 | 0 | 0 | 178 | 27 | 25 | 205 | 190 |
| 1.3.1.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 274 | 58 | 0 | 0 | 0 | 332 | 50 | 41 | 382 | 315 |
| 1.3.1.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 2.612 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2.625 | 394 | 392 | 3.019 | 3.004 |
| 1.3.1.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.105 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3.163 | 474 | 466 | 3.637 | 3.571 |
| ***1.3.2*** | ***Khó khăn 2*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 708 | 17 | 0 | 0 | 0 | 725 | 109 | 106 | 834 | 814 |
| 1.3.2.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.256 | 281 | 0 | 0 | 0 | 1.536 | 230 | 188 | 1.766 | 1.443 |
| 1.3.2.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 12.944 | 17 | 0 | 0 | 0 | 12.961 | 1.944 | 1.942 | 14.905 | 14.886 |
| 1.3.2.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 15.295 | 281 | 0 | 0 | 0 | 15.576 | 2.336 | 2.294 | 17.912 | 17.589 |
| 1.3.2.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 205 | 17 | 0 | 0 | 0 | 222 | 33 | 31 | 255 | 236 |
| 1.3.2.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 342 | 73 | 0 | 0 | 0 | 415 | 62 | 51 | 477 | 393 |
| 1.3.2.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 3.264 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3.281 | 492 | 490 | 3.773 | 3.754 |
| 1.3.2.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 3.881 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3.954 | 593 | 582 | 4.547 | 4.463 |
| ***1.3.3*** | ***Khó khăn 3*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 920 | 22 | 0 | 0 | 0 | 942 | 141 | 138 | 1.083 | 1.058 |
| 1.3.3.2 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 1.632 | 368 | 0 | 0 | 0 | 2.001 | 300 | 245 | 2.301 | 1.878 |
| 1.3.3.3 | Nhập dữ liệu có cấu trúc cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 16.827 | 22 | 0 | 0 | 0 | 16.849 | 2.527 | 2.524 | 19.376 | 19.351 |
| 1.3.3.4 | Nhập dữ liệu phi cấu trúc cho đối tượng không gian | Trang A4 | 19.884 | 368 | 0 | 0 | 0 | 20.252 | 3.038 | 2.983 | 23.290 | 22.867 |
| 1.3.3.5 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trường dữ liệu | 267 | 22 | 0 | 0 | 0 | 289 | 43 | 40 | 332 | 307 |
| 1.3.3.6 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng phi không gian | Trang A4 | 445 | 96 | 0 | 0 | 0 | 541 | 81 | 67 | 622 | 512 |
| 1.3.3.7 | Đối soát dữ liệu có cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trường dữ liệu | 4.244 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4.266 | 640 | 637 | 4.906 | 4.881 |
| 1.3.3.8 | Đối soát dữ liệu phi cấu trúc đã nhập cho đối tượng không gian | Trang A4 | 5.045 | 96 | 0 | 0 | 0 | 5.141 | 771 | 757 | 5.912 | 5.802 |
| **1.4** | **Công bố danh mục, dữ liệu đặc tả về thông tin, dữ liệu TNMT lên Trang/ Cổng thông tin điện tử** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **TIẾP NHẬN THÔNG TIN, DỮ LIỆU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | |  |  |  |  |  |
| **2.1** | **Tài liệu gồm dạng giấy và dạng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 501.030 | 1.267 | 2.803 | 5.356 | 11.754 | 522.210 | 78.332 | 78.141 | 600.542 | 599.084 |
| 2.1.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 25.650 | 16 | 35 | 1.674 | 147 | 27.522 | 4.128 | 4.126 | 31.650 | 31.632 |
| 2.1.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 28.625 | 0 | 447 | 0 | 709 | 29.782 | 4.467 | 4.467 | 34.249 | 34.249 |
| **2.2** | **Tài liệu chỉ gồm dạng giấy** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 300.618 | 760 | 1.682 | 3.214 | 11.754 | 318.028 | 47.704 | 47.590 | 365.732 | 364.858 |
| 2.2.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 15.390 | 10 | 21 | 1.005 | 147 | 16.572 | 2.486 | 2.484 | 19.058 | 19.046 |
| 2.2.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 17.175 | 0 | 268 | 0 | 709 | 18.153 | 2.723 | 2.723 | 20.876 | 20.876 |
| **2.3** | **Tài liệu chỉ gồm dạng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | Tiếp nhận thông tin, tài liệu lưu trữ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Kiểm tra thông tin, tài liệu | Mét giá | 100.206 | 253 | 561 | 1.071 | 11.754 | 113.845 | 17.077 | 17.039 | 130.922 | 130.631 |
| 2.3.3 | Lập Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu | Lần | 5.130 | 3 | 7 | 335 | 147 | 5.622 | 843 | 843 | 6.465 | 6.462 |
| 2.3.4 | Vận chuyển tài liệu vào kho lưu trữ | Mét giá | 5.725 | 0 | 89 | 0 | 709 | 6.524 | 979 | 979 | 7.503 | 7.503 |