**Phí kiểm dịch thực vật**

**1. Lô hàng nhỏ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Nội dung thu** | **Mức thu**  *(1.000 đồng/lô)* |
| 1 | Lô hàng thương phẩm đến 10 kg | 15 |
| 2 | Lô hàng dùng làm giống đến 01 kg | 120 |
| 3 | Lô hàng là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống đến 10 cá thể | 25 |

**2. Lô hàng lớn là cây giống, cành ghép, mắt ghép, hom giống tính theo đơn vị cá thể**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Lô hàng tính theo đơn vị cá thể** | **Mức thu**  *(1.000 đồng/lô)* |
| 1 | Từ trên 10 đến dưới 100 | 57 |
| 2 | Từ 100 đến 1.000 | 85 |
| 3 | Trên 1.000 | 115 |

**3. Lô hàng lớn tính theo khối lượng**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số tt** | **Trọng lượng lô hàng**(tấn, m3) | **Mức thu**  *(1.000 đồng/lô)* |
| 1 | Dưới 1 | 39 |
| 2 | Từ 1 đến 5 | 51 |
| 3 | Từ 6 đến 10 | 63 |
| 4 | Từ 11 đến 15 | 75 |
| 5 | Từ 16 đến 20 | 87 |
| 6 | Từ 21 đến 25 | 99 |
| 7 | Từ 26 đến 30 | 111 |
| 8 | Từ 31 đến 35 | 123 |
| 9 | Từ 36 đến 40 | 135 |
| 10 | Từ 41 đến 45 | 147 |
| 11 | Từ 46 đến 50 | 169 |
| 12 | Từ 51 đến 60 | 182 |
| 13 | Từ 61 đến 70 | 195 |
| 14 | Từ 71 đến 80 | 208 |
| 15 | Từ 81 đến 90 | 221 |
| 16 | Từ 91 đến 100 | 234 |
| 17 | Từ 101 đến 120 | 247 |
| 18 | Từ 121 đến 140 | 260 |
| 19 | Từ 141 đến 160 | 273 |
| 20 | Từ 161 đến 180 | 286 |
| 21 | Từ 181 đến 200 | 299 |
| 22 | Từ 201 đến 230 | 312 |
| 23 | Từ 231 đến 260 | 325 |
| 24 | Từ 261 đến 290 | 338 |
| 25 | Từ 291 đến 320 | 351 |
| 26 | Từ 321 đến 350 | 364 |
| 27 | Từ 351 đến 400 | 377 |
| 28 | Từ 401 đến 450 | 390 |
| 29 | Từ 451 đến 500 | 403 |