**PHỤ LỤC II**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 37/2022/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

**Biểu số 11****KHUNG GIÁ THU DỊCH VỤ SỬ DỤNG PHÀ TÂN PHÚ, QUỐC LỘ 57B**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Đối tượng trả tiền dịch vụ** | **Đơn vị tính** | **Giá tối thiểu** | **Giá tối đa** |
| 1 | Hành khách đi bộ | đồng/lượt | 1.900 | 2.000 |
| 2 | Hành khách đi xe đạp | đồng/lượt | 2.850 | 3.000 |
| 3 | Hành khách đi xe gắn máy, môtô | đồng/lượt | 8.000 | 9.000 |
| 4 | Xe ba gát, lôi đạp | đồng/lượt | 8.000 | 9.000 |
| 5 | Xe lôi máy, xe lam | đồng/lượt | 15.000 | 17.000 |
| 6 | Xe ôtô 4 - 5 chỗ | đồng/lượt | 36.000 | 40.000 |
| 7 | Xe ôtô 6 - 7 chỗ | đồng/lượt | 43.000 | 48.000 |
| 8 | Xe ôtô 8 - 9 chỗ | đồng/lượt | 51.000 | 56.000 |
| 9 | Xe ôtô 10 - 12 chỗ | đồng/lượt | 60.000 | 66.000 |
| 10 | Xe ôtô 13 - 16 chỗ | đồng/lượt | 70.000 | 77.000 |
| 11 | Xe ôtô 17 - 20 chỗ | đồng/lượt | 83.000 | 90.000 |
| 12 | Xe ôtô 21 - 25 chỗ | đồng/lượt | 93.000 | 102.000 |
| 13 | Xe ôtô 26 - 30 chỗ | đồng/lượt | 105.000 | 115.000 |
| 14 | Xe ôtô 31 - 35 chỗ | đồng/lượt | 118.000 | 130.000 |
| 15 | Xe ôtô 36 - 40 chỗ | đồng/lượt | 128.000 | 140.000 |
| 16 | Xe ôtô 41 - 45 chỗ | đồng/lượt | 137.000 | 150.000 |
| 17 | Xe ôtô 46 chỗ trở lên | đồng/lượt | 145.000 | 160.000 |
| 18 | Xe tải 1 tấn trở lại, máy cày | đồng/lượt | 51.000 | 56.000 |
| 19 | Xe tải trên 1 tấn đến 2 tấn | đồng/lượt | 59.000 | 65.000 |
| 20 | Xe tải trên 2 tấn đến 3 tấn, máy cày có rơ móc | đồng/lượt | 65.000 | 71.000 |
| 21 | Xe tải trên 3 tấn đến 4 tấn | đồng/lượt | 71.000 | 78.000 |
| 22 | Xe tải trên 4 tấn đến 5 tấn | đồng/lượt | 80.000 | 88.000 |
| 23 | Xe tải trên 5 tấn đến 6 tấn | đồng/lượt | 87.000 | 95.000 |
| 24 | Xe tải trên 6 tấn đến 7 tấn | đồng/lượt | 93.000 | 102.000 |
| 25 | Xe tải trên 7 tấn đến 8 tấn | đồng/lượt | 100.000 | 110.000 |
| 26 | Xe tải trên 8 tấn đến 9 tấn | đồng/lượt | 107.000 | 118.000 |
| 27 | Xe tải trên 9 tấn đến 10 tấn | đồng/lượt | 112.000 | 123.000 |
| 28 | Xe tải trên 10 tấn đến 13 tấn | đồng/lượt | 129.000 | 142.000 |
| 29 | Xe tải trên 13T, Lu bồi | đồng/lượt | 164.000 | 180.000 |
| 30 | Thuê bao phà 100 tấn | đồng/lượt | 527.000 | 580.000 |
| 31 | Vé tháng cho cán bộ, công chức viên chức; công nhân làm việc khu công nghiệp trong tỉnh Bến Tre | đồng/tháng | 80.000 | 90.000 |

Ghi chú: Mức giá trong biểu đối với xe ô tô từ 4 chỗ đến xe ô tô trên 46 chỗ chưa tính hành khách (hành khách đi theo xe phải mua vé).