**PHỤ LỤC**

**Danh mục loại hình/lĩnh vực đầu tư dự án xã hội hóa được miễn tiền thuê đất cho toàn bộ thời hạn hoạt động dự án**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …./2025/NQ-HĐND ngày … tháng … năm 2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lĩnh vực** | **Loại hình**  **dự án** | **Ghi chú** |
| **I** | **Y tế** | | |
| 1 | Trung tâm chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ mồ côi, trẻ em lang thang không nơi nương tựa. | | - Lĩnh vực, loại hình dự án theo Phần A Phụ lục II Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ  - Danh mục loại hình, quy mô, tiêu chí về tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 |
| 2 | Trung tâm công tác xã hội và cơ sở cai nghiện  ma túy. | |
| 3 | Cơ sở y tế dự phòng (*cơ sở thực hiện vệ sinh phòng chống dịch bệnh*) | |
| **II** | **Văn hóa** | | |
| 1 | Bảo tàng ngoài công lập (*cấp quốc gia*), nhà văn hóa | | - Lĩnh vực, loại hình dự án theo Phần A Phụ lục II Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ  - Danh mục loại hình, quy mô, tiêu chí về tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 |
| 2 | Cơ sở sản xuất phim | |
| 3 | Thư viện tư nhân phục vụ cộng đồng | |
| **III** | **Thể thao** | | |
| 1 | Cơ sở đào tạo, huấn luyện vận động viên thể thao (*năng khiếu và thành tích cao*) | | - Lĩnh vực, loại hình dự án theo Phần A Phụ lục II Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ  Danh mục loại hình, quy mô, tiêu chí về tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 |
| 2 | Cơ sở luyện tập, thi đấu thể dục, thể thao chuyên nghiệp | |
| **IV** | **Môi trường** | |  |
| 1 | Thu gom, xử lý chất thải tập trung | | - Lĩnh vực, loại hình dự án theo Phần A Phụ lục II Ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ  - Danh mục loại hình, quy mô, tiêu chí về tiêu chuẩn quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008; Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/201 |