|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | ***Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS*** |

**BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT HOẶC ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**

**Tên dự án, dự thảo văn bản:** Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:** Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

|  |  |
| --- | --- |
| **I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**  *(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)* | 1. |
| Điều 58 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 được sửa đổi, bổ sung khoản 15 Điều 1 của Luật số 62/2020/QH14. |
| **II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**  *(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)* | |
| **7. Cơ quan giải quyết** | |
| a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không? | Có (x)Không □  Nội dung phân cấp:  - Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công, dự án sử dụng vốn nhà nước ngoài đầu tư công: phân cấp đối với dự án nhóm B có công trình cấp II trở xuống do cơ quan trung ương quyết định đầu tư, người đứng đầu tập đoàn kinh tế; dự án nhóm B trở xuống do cơ quan trung ương phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; dự án do Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (mà cơ quan chuyên môn về xây dựng này trực thuộc) phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư;  - Đối với dự án sử dụng vốn khác: phân cấp đối với dự án nhóm B có công trình cấp II trở xuống.  Lý do quy định:  Việc phân định thẩm quyền thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi giữa các cơ quan chuyên môn tại Trung ương và địa phương được xây dựng trên nguyên tắc căn cứ vào quy mô, công suất, tầm quan trọng, tính chất kỹ thuật; theo đó, các cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án/công trình có quy mô lớn, tính chất kỹ thuật phức tạp, tầm quan trọng cao, ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng (cấp I, cấp đặc biệt); cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các công trình còn lại, phù hợp với điều kiện thực tế tại các địa phương, năng lực, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý so với số lượng các công trình trên địa bàn  - Một số dự án/công trình do cơ quan Trung ương quyết định đầu tư hoặc phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư, thực hiện tại nhiều địa phương khác nhau, phải thực hiện thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Bộ quản lý công trình xây dựng sẽ làm kéo dài thời gian, phát sinh chi phí đi lại.  - Việc điều chỉnh thẩm quyền thực hiện giải quyết thủ tục hành chính sẽ giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục, tiết kiệm chi phí đi lại, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp. |
| b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? | Có (x)Không □  Nêu rõ lý do:  Việc ủy quyền thực hiện thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi không phù hợp với Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.  Việc phân cấp thực hiện việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi căn cứ vào điều kiện thực tế tại các địa phương, năng lực, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm quản lý so với số lượng các công trình trên địa bàn nên hiện tại không thể mở rộng phân cấp thực hiện. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | ***Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM*** |

**BIỂU MẪU TÍNH CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:** Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng của cơ quan chuyên môn về xây dựng

**I. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC TRƯỚC KHI ĐƠN GIẢN HÓA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành phần Hồ sơ | Tờ trình thẩm định, các văn bản pháp lý và hồ sơ kèm theo | 3 | 40.759 | 0 | 0 | 1 | 319 | 40.759 | 13.002.121 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 | 40.759 | 0 | 0 | 1 | 290 | 40.759 | 11.820.110 |  |
|  |  | Bưu chính |  |  | 0 | 29.800 | 1 | 29 | 29.800 | 864.200 |  |
|  |  | Điện tử |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1 | Phí |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2 | Lệ phí |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1 |  |  |  |  | 290 | 40.759 | 11.820.110 |  |
|  |  | Bưu chính |  |  |  | 29.800 | 1 | 29 | 29.800 | 864.200 |  |
|  |  | Điện tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **181.877** | **38.370.741** |  |

**II. CHI PHÍ THỰC HIỆN TTHC SAU KHI ĐƠN GIẢN HÓA**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các công việc khi thực hiện TTHC** | **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Thành phần Hồ sơ | Tờ trình thẩm định, các văn bản pháp lý và hồ sơ kèm theo | 3 | 40.759 | 0 | 0 | 1 | 256 | 40.759 | 10.434.304 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 | 40.759 | 0 | 0 | 1 | 236 | 40.759 | 9.619.124 |  |
|  |  | Bưu chính |  |  |  | 29.800 | 1 | 22 | 29.800 | 655.600 |  |
|  |  | Điện tử |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.1 | Phí |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.2 | Lệ phí |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  | 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) |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1 |  |  |  |  | 220 | 40.759 | 8.966.980 |  |
|  |  | Bưu chính |  |  |  | 29.800 | 1 | 22 | 29.800 | 655.600 |  |
|  |  | Điện tử |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **181.877** | **30.331.608** |  |