Phụ lục IV

**LỆ PHÍ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ**

**NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN**

 *(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2021/NQ-HĐND*

 *ngày tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)*

| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Mức thu (đồng)** | **Tỷ lệ (%) để lại đơn vị thu** | **Tỷ lệ (%) nộp NSNN** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **IV** | **Lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum** |  |  |  |  |  |
| **1** | **Đối tượng nộp lệ phí** |  |  |   |   |   |
|  | Người sử dụng lao động có yêu cầu tuyển lao động người nước ngoài thuộc diện cấp giấy phép lao động làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum phải nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài theo quy định |  |  |   |   |   |
| **2** | **Nội dung thu lệ phí** |  |  |   |   |   |
|   | Cấp mới giấy phép | đồng/giấy phép | 600.000 | 0% | 100% |   |
|   | Cấp lại giấy phép | đồng/giấy phép | 450.000 | 0% | 100% |   |
|  | Gia hạn giấy phép | đồng/giấy phép | 450.000 | 0% | 100% |  |