|  |
| --- |
| **Phụ lục 3** |
| **MỨC THU PHÍ CHỢ ĐỐI VỚI CÁC HỘ KINH DOANH CỐ ĐỊNH TẠI** |
| **CHỢ HÀN, CHỢ ĐỐNG ĐA VÀ CHỢ ĐẦU MỐI HOÀ CƯỜNG**  |
| *(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2012 của*  |
| *UBND thành phố Đà Nẵng)* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *ĐVT: 1.000đồng/m2/tháng* |
|  |  |  |  |  |  |
| **Stt** | **Ngành hàng** | **Hạng lô** |
| **Hạng A1** | **Hạng A** | **Hạng B** | **Hạng C** |
| **Tỷ lệ** | **1.5** | **1.3** | **1.0** | **0.8** |
| **I**  | **Chợ Hàn** |   |   |   |   |
| 1 | Kiốt mặt tiền đường Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học. |  | 100 | 75 | 60 |
| 2 | Tầng 1 |  |  |  |  |
| a | Hoa tươi, nem chả, thịt chín, thịt heo, thịt bò, lòng, tạp hoá thực phẩm. | 115 | 100 | 75 | 60 |
| b | Gia vị, hành tỏi, rau hành lagim, lô phụ | 85 | 70 | 55 | 45 |
| c | Trái cây, hương đèn, ngũ cốc, thuốc lá, bao bì nylon, chuối, nhôm nhựa, chiếu rổ, phụ tùng đồ điện, ngư lưới cụ, mì, trứng, mắm dưa, ăn uống, ... | 70 | 60 | 45 | 35 |
| 3 | Tầng 2: Vải, giày dép, mùng mền, nón lá, tạp hoá lẻ, áo quần mỹ phẩm, may đo | 85 | 70 | 55 | 45 |
| **II** | **Chợ Đống Đa** |  |  |  |  |
| 1 | Đình 1 |  |  |  |  |
| a | Trang sức, áo quần, đồ bành, giày dép | 75 | 65 | 50 | 40 |
| b | Mùng mền, hương đèn, sành sứ, vải, may đo, tạp hoá, ... | 70 | 60 | 45 | 35 |
| 2 | Đình 2: Gia vị, bao bì, ăn uống, bún mì, trứng, mắm dưa, … | 55 | 45 | 35 | 30 |
| 3 | Đình 3: Thịt heo, thịt bò, thịt chín, lòng… | 75 | 65 | 50 | 40 |
| 4 | Kiốt: Ngũ cốc, uốn tóc, nhôm nhựa, tạp hoá, trang sức, ngũ kim, thuốc tây, bưu điện, … | 70 | 60 | 45 | 35 |
| **III** | **Chợ Đầu mối Hoà Cường** |  |  |  |  |
| 1 | Trái cây, rau hành, lagim, chanh ớt, bầu bí… | 55 | 45 | 35 |  |
| 2 | Kiốt mặt tiền |  | 65 | 50 |  |