**Phụ lục**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**Danh mục TTHC ban hành tại Dự thảo Nghị định**

*(Kèm theo Bản đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất về quản lý hoạt động hóa chất và hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa.)*

* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 13).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 13).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 13).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt (Điều 14).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cấm (Điều 17).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu hóa chất cấm (Điều 18).
* Cấp, cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất (Điều 20).
* Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất có điều kiện; Giấy phép sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt; Giấy phép sản xuất, nhập khẩu hóa chất cấm; Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất (Điều 22).
* Đăng ký hóa chất mới (Điều 23).
* Công bố thông tin về hàm lượng hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm, hàng hóa (Điều 30).

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| **1.4** | Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Chuẩn bị nội dung | 6.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 322,842 | 0 |   |
| **1.5** | Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất. | Chuẩn bị nội dung | 12.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 645,684 | 0 |   |
| 1.6 | Văn bản cho phép đưa công trình nhà xưởng sản xuất hóa chất vào sử dụng (theo quy định của pháp luật về xây dựng) | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.7 | Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Biện Pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành đối với kho chứa hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.8 | Bản sao Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của cơ sở sản xuất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.9 | Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 32, 33 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.10 | Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định. | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 | 0 |   |
| 1.11 | Bản thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.12 | Sổ theo dõi, biện pháp phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và bản cam kết sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho các mục đích không bị cấm | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |   |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,956,892** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có) | Chuẩn bị nội dung | 4.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 215,228 | 0 |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 2,000,000 |   | 1 |   | 2,000,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **2,000,000** | **0** |  |  | **3,398,982** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 |  Bản chính Giấy phép đã được cấp | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh | Chuẩn bị nội dung | 60.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 3,228,420 | 0 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |  |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |  |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,741,612** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| **1.4** | Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Chuẩn bị nội dung | 6.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 322,842 | 0 |   |
| **1.5** | Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng của từng địa điểm kinh doanh, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí kho chứa, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào khu vực kho hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng kho chứa hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất hoặc Hợp đồng hay thỏa thuận mua bán hóa chất trong trường hợp sử dụng kho của tổ chức, cá nhân mua hoặc bán hóa chất. | Chuẩn bị nội dung | 12.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 645,684 | 0 |   |
| 1.6 | Văn bản cho phép đưa công trình nhà xưởng sản xuất hóa chất vào sử dụng (theo quy định của pháp luật về xây dựng) | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.7 | Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Biện Pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành đối với kho chứa hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.8 | Bản sao Bằng trung cấp trở lên chuyên ngành hóa học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của cơ sở kinh doanh | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.9 | Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 32, 33 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.10 | Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh theo quy định | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 | 0 |   |
| 1.11 | Bản kê khai thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của từng địa điểm kinh doanh hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.12 | Sổ theo dõi, biện pháp phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc biệt và bản cam kết kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt cho các mục đích không bị cấm | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |   |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,956,892** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có) | Chuẩn bị nội dung | 4.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 215,228 | 0 |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 2,000,000 |   | 1 |   | 2,000,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **2,000,000** | **0** |  |  | **3,398,982** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 |  Bản chính Giấy phép đã được cấp | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh | Chuẩn bị nội dung | 60.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 3,228,420 | 0 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |  |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |  |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,741,612** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép sản xuất** **và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| **1.4** | Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Chuẩn bị nội dung | 6.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 322,842 | 0 |   |
| **1.5** | Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất. | Chuẩn bị nội dung | 12.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 645,684 | 0 |   |
| 1.6 | Văn bản cho phép đưa công trình nhà xưởng sản xuất hóa chất vào sử dụng (theo quy định của pháp luật về xây dựng) | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.7 | Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Biện Pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành đối với kho chứa hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.8 | Bản sao Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của cơ sở sản xuất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.9 | Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 32, 33 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.10 | Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định. | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 | 0 |   |
| 1.11 | Bản thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.12 | Sổ theo dõi, biện pháp phòng, chống thất thoát hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |   |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,956,892** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có) | Chuẩn bị nội dung | 4.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 215,228 | 0 |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 2,000,000 |   | 1 |   | 2,000,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **2,000,000** | **0** |  |  | **3,398,982** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất và kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 |  Bản chính Giấy phép đã được cấp | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất, kinh doanh đối với các nội dung điều chỉnh | Chuẩn bị nội dung | 60.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 3,228,420 | 0 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |  |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |  |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,741,612** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | Bản sao hóa đơn ghi rõ tên và số lượng hàng hóa, quốc gia và thời gian dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Phiếu an toàn hóa chất bằng tiếng Việt | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 | 0 |   |
| 1.4 | Báo cáo về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán và sử dụng, tồn trữ hóa chất cần kiểm soát đặc biệt nhóm 1 theo các Giấy phép đã được cấp; | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 |  |  |
| 1.5 | Giấy phép sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp tổ chức sản xuất hóa chất cần kiểm soát đặc biệt xuất khẩu hóa chất do chính tổ chức đó sản xuất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.6 | Giấy phép kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt đối với trường hợp tổ chức kinh doanh hóa chất cần kiểm soát đặc biệt xuất khẩu, nhập khẩu để phục vụ mục đích kinh doanh | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.7 | Trường hợp xuất khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt là hóa chất Bảng 3 thuộc Phụ lục IIIcủa Nghị định quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất phải có bản sao Giấy chứng nhận sử dụng cuối cùng của cơ quan có thẩm quyền của nước nhập khẩu không phải là Quốc gia thành viên của Công ước Cấm vũ khí hóa học | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 |  |  |
| 1.8 | Trường hợp xuất khẩu hóa chất kiểm soát đặc biệt là tiền chất công nghiệp thuộc Phụ lục III của Nghị định quy định các danh mục hóa chất thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hóa chất phải có văn bản chấp thuận của Bộ Công an | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,311,156** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức, cá nhân; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 2,000,000 |   | 1 |   | 2,000,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **2,000,000** | **0** |  |  | **3,291,368** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất cần kiểm soát đặc biệt | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp  | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | giấy tờ, tài liệu xác nhận đối với các nội dung điều chỉnh | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **7,867,508** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cấm**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cấm)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp Giấy phép sản xuất hóa chất cấm | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | Bản sao Quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận các tài liệu liên quan đến bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| **1.4** | Bản sao văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan có thẩm quyền đối với từng cơ sở sản xuất thuộc đối tượng phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy;Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền chứng minh đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với từng cơ sở sản xuất không thuộc đối tượng bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy | Chuẩn bị nội dung | 6.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 322,842 | 0 |   |
| **1.5** | Bản vẽ tổng thể hệ thống mặt bằng nhà xưởng, kho chứa, nội dung bản vẽ phải đảm bảo các thông tin về vị trí nhà xưởng, kho tàng, khu vực chứa hóa chất, diện tích và đường vào nhà xưởng, khu vực sản xuất và kho hóa chất; Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đối với thửa đất xây dựng nhà xưởng, kho chứa hoặc Hợp đồng sử dụng dịch vụ tồn trữ hóa chất của tổ chức, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ tồn trữ hóa chất. | Chuẩn bị nội dung | 12.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 645,684 | 0 |   |
| 1.6 | Văn bản cho phép đưa công trình nhà xưởng sản xuất hóa chất vào sử dụng (theo quy định của pháp luật về xây dựng) | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.7 | Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc Biện Pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được ban hành đối với kho chứa hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |  | 0 | 1 |  | 107,614 |  |  |
| 1.8 | Bản sao Bằng đại học trở lên chuyên ngành hóa học của người chịu trách nhiệm chuyên môn về an toàn hóa chất của cơ sở sản xuất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.9 | Bản sao Quyết định công nhận kết quả kiểm tra huấn luyện an toàn hóa chất của tổ chức, cá nhân theo quy định tại Điều 32, 33 của Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về phát triển công nghiệp hóa chất và an toàn, an ninh hóa chất | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.10 | Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất theo quy định. | Chuẩn bị nội dung | 20.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 1,076,140 | 0 |   |
| 1.11 | Bản thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất, sử dụng hóa chất cấm | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.12 | Biện pháp kiểm soát, phòng, chống thất thoát hóa chất cấm và bản cam kết sản xuất hóa chất cấm cho một hoặc một số mục đích đặc biệt được quy định tại khoản 2, Điều 6 Luật Đầu tư, bao gồm phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |   |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **12,279,734** | **0** |  |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cấm**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cấm)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất hóa chất cấm | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 | bản chính Giấy phép đã được cấp trong trường hợp Giấy phép bị sai sót hoặc có thay đổi về thông tin của tổ chức; phần bản chính còn lại có thể nhận dạng được của Giấy phép trong trường hợp Giấy phép bị hư hỏng (nếu có) | Chuẩn bị nội dung | 4.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 215,228 | 0 |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 2,000,000 |   | 1 |   | 2,000,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **2,000,000** | **0** |  |  | **3,398,982** | **0** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (BIỂU MẪU 03/SCM-KSTT)**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)*

**BỘ CÔNG THƯƠNG Biểu mẫu 04/ĐGTĐ-SCM**

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cấm**

| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC***(Cấp điều chỉnh Giấy phép sản xuất hóa chất cấm)* | **Các hoạt động/ cách thức thực hiện cụ thể** | **Thời gian thực hiện** (giờ) | **Mức TNBQ/ 01 giờ làm việc** (đồng) | **Mức chi phí thuê tư vấn, dịch vụ** (đồng) | **Mức phí, lệ phí, chi phí khác** (đồng) | **Số lần thực hiện/ 01 năm** | **Số lượng đối tượng tuân thủ/01 năm** | **Chi phí thực hiện TTHC** (đồng) | **Tổng chi phí thực hiện TTHC/01 năm** (đồng) | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy phép | Chuẩn bị nội dung | 8.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 430,456 | 0 |   |
| 1.2 |  Bản chính Giấy phép đã được cấp | Chuẩn bị nội dung | 2.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 107,614 | 0 |   |
| 1.3 | giấy tờ, tài liệu chứng minh việc đáp ứng được điều kiện sản xuất đối với các nội dung điều chỉnh | Chuẩn bị nội dung | 60.0 | 53,807 |   | 0 | 1 |   | 3,228,420 | 0 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 |  | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
| 2.2 |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
| 2.3 |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   | 0 | 0 |   | 0 |   |   |
| 4 | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Chuẩn bị tài liệu, nội dung phục vụ buổi thẩm định, kiểm tra điều kiện thực tế | Chuẩn bị nội dung | 24.0 | 53,807 |   |   |   |   | 1,291,368 | 0 |  |
| 4.2 | Làm việc với Đoàn thẩm định | Làm việc với Đoàn thẩm định | 8.0 | 53,807 |   |   |   |   | 430,456 | 0 |  |
| 5 | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Thuê dịch vụ tư vấn hồ sơ | Thuê tư vấn |   |   | 5,500,000 |   | 1 |   | 5,500,000 | 0 |   |
| 6 | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 4.0 | 53,807 |   |   |   |   | 215,228 | 0 |   |
|   |  | Bưu điện | 2.0 | 53,807 |   |   |   |   | 107,614 | 0 |   |
|  |   | Trực tuyến | 1.0 | 53,807 |   |   |   |   | 53,807 | 0 |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  | **5,500,000** | **0** |  |  | **11,741,612** | **0** |