**BẢNG ĐỊNH MỨC THÙ LAO QUẢN TÀI VIÊN, DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ, THANH LÝ TÀI SẢN**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số /2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 của Chính phủ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Giá trị tài sản thu được của doanh nghiệp, hợp tác xã** | **Định mức thù lao quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản** |
| 1 | Từ 400.000.000 đồng trở xuống | Tối đa 20.000.000 đồng |
| 2 | Từ trên 400.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng | 20.000.000 đồng + 5% của phần giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vượt quá 400.000.000 đồng |
| 3 | Từ trên 800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng | 20.000.000 đồng + 4% của phần giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vượt quá 400.000.000 đồng |
| 4 | Từ trên 2.000.000.000 đồng đến 4.000.000.000 đồng | 36.000.000 đồng + 3% của phần giá trị tranh chấp vượt quá 800.000.000 đồng |
| 5 | Từ trên 4.000.000.000 đồng đến 8.000.000.000 đồng | 72.000.000 đồng + 2% của phần giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vượt quá 2.000.000.000 đồng |
| 6 | Từ trên 8.000.000.000 đồng | 112.000.000 đồng + 1% của phần giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã vượt quá 4.000.000.000 đồng. |