**PHỤ LỤC I**

*(Kèm theo Nghị quyết số /2020/NQ-HĐND ngày tháng năm 2020 của HĐND tỉnh Quảng Bình)*

| **STT** | **Danh mục** | **ĐVT** | **Mức thu**  |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Phương tiện vận tải chở hàng hóa xuất, nhập khẩu**  |  |   |
| 1 | Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn | đồng/xe/lượt | 35.000 |
| 2 | Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/xe/lượt | 105.000 |
| 3 | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet | đồng/xe/lượt | 210.000 |
| 4 | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet | đồng/xe/lượt | 315.000 |
| **II** | **Phương tiện vận tải chở hàng hóa tạm nhập-tái xuất, tạm xuất-tái nhập, hàng hóa quá cảnh, hàng hóa chuyển cảng, hàng hóa chuyển khẩu, hàng hóa gửi kho ngoại quan**  |  |  |
| 1 | **Phương viện vận tải chở hàng hóa là quặng các loại** |  |  |
| 1.1 | Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn | đồng/xe/lượt | 160.000 |
| 1.2 | Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/xe/lượt | 240.000 |
| 1.3 | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet | đồng/xe/lượt | 600.000 |
| 1.4 | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet | đồng/xe/lượt | 1.040.000 |
| 2 | **Phương tiện vận tải chở hàng hóa khác** |  |  |
| 2.1 | Phương tiện có tải trọng dưới 5 tấn | đồng/xe/lượt | 160.000 |
| 2.2 | Phương tiện có tải trọng từ 5 tấn đến dưới 10 tấn | đồng/xe/lượt | 240.000 |
| 2.3 | Phương tiện có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 20 tấn, xe container 20Feet | đồng/xe/lượt | 520.000 |
| 2.4 | Phương tiện có tải trọng từ 20 tấn trở lên, xe container 40Feet | đồng/xe/lượt | 880.000 |