|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 54/QĐ-UBND |  *Hương Trà, ngày 18 tháng 01 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước để đấu giá**

**tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi của các dự án trên địa bàn phường Tứ Hạ.**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ HƯƠNG TRÀ**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17 tháng 11 năm 2016;*

*Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;*

*Căn cứ Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ Quy định về giá đất;*

*Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;*

*Căn cứ Nghị Quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 07/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số H240013/ĐS-HUEVC ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Công ty thẩm định giá Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Biên bản định giá tài sản ngày 08 tháng 01 năm 2024 của Hội đồng định giá tài sản theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2023 của UBND phường Tứ Hạ;*

*Xét đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã tại Tờ trình số 10/TTr-TCKH ngày 15 tháng 01 năm 2024,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trước để đấu giá tài sản là vật tư, vật liệu thu hồi của các dự án trên địa bàn phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà với các nội dung cụ thể sau:

1. Tên tài sản: Vật tư, vật liệu thu hồi.

2. Danh mục tài sản: 23 danh mục.

*(Có danh mục tài sản kèm theo)*

3. Giá khởi điểm: 654.498.000đồng.

*Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn đồng.*

4. Mức thu tiền đặt trước: 130.000.000 đồng.

**Điều 2.** Căn cứ giá khởi điểm, mức thu tiền đặt trướcđược quy định tạiĐiều 1, giao trách nhiệm cho UBND phường Tứ Hạ tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND phường Tứ Hạ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận*:**- Như điều 4;- CT, các PCT UBND thị xã;- Lưu: VT. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN****CHỦ TỊCH** |

|  |
| --- |
| **PHỤ LỤC: DANH MỤC TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ** |
| *(Kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-UBND ngày 18/ 01/2024 của UBND thị xã Hương Trà)* |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơnvị tính** | **Khốilượng** | **Đơn giá(đồng)** | **Thành tiền(đồng)** | **Ghi chú** |
| 1 | Dây điện đồng | Kg | 8.370 | 75.000 | 627.750.000 | Cả vỏ |
| 2 | Bóng đèn | Cái | 113 | 20.000 | 2.260.000 |   |
| 3 | Cần đèn | Kg | 1.495 | 7.000 | 10.465.000 |   |
| 4 | Ốc, vít | Kg | 114 | 7.000 | 798.000 |   |
| 5 | Cần đèn đôi | Kg | 64 | 7.000 | 448.000 |   |
| 6 | Dây nhôm | Kg | 27 | 5.000 | 135.000 | Cả vỏ |
| 7 | Tủ điện to | Kg | 16 | 7.000 | 112.000 |   |
| 8 | Tủ điện nhỏ | Kg | 40 | 7.000 | 280.000 |   |
| 10 | Trục quay thép | Kg | 305 | 7.000 | 2.135.000 |   |
| 11 | Chống thép Փ49 2m | Kg | 48 | 7.000 | 336.000 |   |
| 12 | Chống thép Փ49 2,5m | Kg | 130 | 7.000 | 910.000 |   |
| 13 | Chống thép Փ76 | Kg | 224 | 7.000 | 1.568.000 |   |
| 14 | Thép neo dài | Kg | 64 | 7.000 | 448.000 |   |
| 15 | Con đu quay | Kg | 117 | 7.000 | 819.000 |   |
| 16 | Xe đụng | Kg | 340 | 7.000 | 2.380.000 |   |
| 17 | Bảng pano bạc | Kg | 27 | 7.000 | 189.000 |   |
| 18 | Bảng pano kẽm | Kg | 63 | 7.000 | 441.000 |   |
| 19 | Đế trụ điện thép Փ220 | Kg | 27 | 7.000 | 189.000 |   |
| 20 | Sắt V | Kg | 80 | 7.000 | 560.000 |   |
| 21 | Thép tiếp địa | Kg | 31 | 7.000 | 217.000 |   |
| 22 | Thép U đường ray | Kg | 272 | 7.000 | 1.904.000 |   |
| 23 | Cáp | Kg | 22 | 7.000 | 154.000 |   |
| **Tổng cổng** |  |  |  | **654.498.000** |  |
| ***Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi bốn triệu, bốn trăm chín mươi tám ngàn đồng.*** |