**Phụ lục II**

**ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC HỖ TRỢ**

**DI CHUYỂN TÀI SẢN, DI DỜI MỒ MẢ**

| **Stt** | **LOẠI CÔNG TRÌNH,****KẾT CẤU CHÍNH** | **ĐVT** | **ĐƠN GIÁ (đồng)** | **GHI CHÚ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I** | **VẬT KIẾN TRÚC** |
| 1  | Quán tạm sử dụng để buôn bán, không ở |
| 1.1 | Kết cấu khung sắt tiền chế; mái tôn; vách tôn; nền xi măng hoặc lát gạch tàu hoặc gạch bông. | m2sàn | 341.000 |   |
| 1.2 | Kết cấu khung sắt tiền chế; mái tôn; không vách; nền xi măng hoặc lát gạch tàu hoặc gạch bông. | m2sàn | 282.000 |   |
| 1.3 | Kết cấu khung sắt tiền chế; mái tôn; không vách; nền đất. | m2sàn | 125.000 |   |
| 1.4 | Kết cấu cột gỗ; mái tôn; không vách. | m2sàn | 177.000 |   |
| 2 | Quán có kết cấu cột gỗ, mái ngói xưa có giá trị thẩm mỹ cao: Hỗ trợ di dời 100% diện tích, giá hỗ trợ di dời xác định theo khoản 1 Phần I Phụ lục II này. |
| **II** | **MỒ MẢ**(đã bao gồm chi phí đào, bốc mồ mả) |
| 1 | Hỗ trợ di dời mộ cũ  | cái | 5.428.000 |   |
| 2 | Hỗ trợ di dời mộ mới xây (từ 3 năm trở xuống) | cái | 9.499.000 |   |
| **III** | **HỖ TRỢ KHÁC VỀ VẬT KIẾN TRÚC** |
| 1 | Hỗ trợ di dời cổng rào bằng sắt thép kể cả các loại cổng chính, phụ | m2 | 100.000 |   |
| 2 | Hỗ trợ di dời trụ bơm xăng dầu | trụ | Chủ đầu tư lập dự toán kinh phí chi phí di dời (bao gồm cả chi phí kiểm định lại thiết bị và bồn chứa) để phê duyệt |
| 3 | Hỗ trợ di dời bồn xăng | bồn |
| 4 | Hỗ trợ di dời bảng hiệu các loại | m2 | 41.000 |   |
| 5 | Hỗ trợ di dời đối với panô, áp phích | m2 | - Chủ sở hữu cung cấp hồ sơ hoặc chứng từ thanh quyết toán di dời tại thời điểm thi công, phù hợp với giá thị trường. |
| 6 | Hỗ trợ di dời đan BTCT các loại | m2 | 67.000 |   |
| 7 | Hỗ trợ di dời hòn non bộ | m3 | 1.786.000 |   |
| 8 | Hỗ trợ di dời hồ nước, hồ cá cảnh BTCT hoặc xây gạch | m3 | 1.386.000 |   |
| 9 | Hỗ trợ di dời hồ nước bằng ống cống BTCT đúc sẵn đường kính bất kỳ | cái | 227.000 |   |
| 10 | Hỗ trợ di dời trụ BTCT các loại trụ rào | cái | 67.000 |   |
| 11 | Hỗ trợ di dời đồng hồ điện các loại (áp dụng khi bồi thường phải di dời thuộc phạm vi giải tỏa) | cái | Xác định theo hóa đơn thanh toán hoặc dự toán của ngành điện |
| 12 | Hỗ trợ di dời ống PVC hoặc sắt tráng kẽm, đường ống nằm riêng lẻ ngoài công trình | md | Theo công bố giá vật liệu xây dựng hàng tháng của Sở Xây dựng hoặc báo giá 03 nhà sản xuất (hoặc nhà phân phối) |
| 13 | Hỗ trợ di dời trụ điện BTCT hoặc thép hình sau đồng hồ chính (không phải trụ điện do ngành điện quản lý) |
| 13.1 | Trụ điện BTCT |   |   |   |
| 13.1.1  | Trụ tròn | cột | 1.180.000 |   |
| 13.1.2  | Trụ vuông | cột | 1.062.000 |   |
| 13.2 | Trụ điện sắt hình | cột | 737.000 |   |
| 14 | Hỗ trợ di dời bồn nước nhựa, Inox chân đế thép hình |   | 967.000 |   |
| 15 | Hỗ trợ di dời đài nước bằng thép hình, chân đế bằng thép hình |
| 15.1 | Cao dưới 5,0 m. | cái | 1.548.000 |   |
| 15.2 | Cao trên 5,0 m, cứ tăng 1,0 m hỗ trợ thêm | đồng/m | 306.000 |   |
| 16 | Hỗ trợ di dời đồng hồ nước sinh hoạt | cái | Xác định theo hóa đơn thanh toán hoặc dự toán của ngành nước |
| 17 | Hỗ trợ di dời dây điện đối với điện sinh hoạt từ đồng hồ chính tới đồng hồ phụ | m | 12.000 |   |
| 18 | Hỗ trợ di dời trạm BTS | cái | Xác định theo hóa đơn thanh toán hoặc dự toán được phê duyệt, bao gồm cả chi phí xin phép xây dựng, chứng nhận kiểm định lại thiết bị trạm gốc |
| 19 | Hỗ trợ di dời trụ ăng ten truyền hình | md | 27.000 |   |
| 20 | Hỗ trợ di dời chân điện thoại | cái | 736.000 |   |
| 21 | Hỗ trợ thay mái và vách lá bằng vật liệu không cháy | m2 | 236.000 |   |