**Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI -------** |  | ***Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM*** |

**CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**

**TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chấp thuận được tổ chức việc cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới vào tham gia giao thông tại Việt Nam với mục đích du lịch**

**I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI**

Không có thủ tục hành chính mới

**II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HOẶC BÃI BỎ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** |
| **A (Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại )** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công văn đề nghị chấp thuận được tổ chức việc cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới vào tham gia giao thông tại Việt Nam | Làm đơn và scan | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy đăng ký xe do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp và còn hiệu lực; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia đăng ký xe cấp còn hiệu lực (đối với xe ô tô). hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng ít nhất 06 tháng, kể từ ngày nhập cảnh và phải có thị thực (trừ trường hợp được miễn thị thực) phù hợp với thời gian tạm trú tại Việt Nam; Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển. | Photocopy | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| 1.3 | Danh sách người điều khiển phương tiện; Danh sách phương tiện, biển số xe, màu sơn, số khung, số máy (Doanh nghiệp lữ hành quốc tế ký, đóng dấu và chịu trách nhiệm về sự chính xác của các thông tin đã nêu); | Photocopy | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 200.000 | 01 | 100 | 20.000 | 26.075.900 |  |
|  |  | Bưu chính | 48 | 40.759 | - | Phí EMS ngoại tỉnh 13.500 | 01 | 100 | 20.000 | 7.425.900 |  |
|  |  | Điện tử | 1 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác(nếucó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 200.000 | 01 | 100 | - | 24.075.900 |  |
|  |  | Bưu điện | 01 | 40.759 | - | Phí EMS ngoại tỉnh 13.500 | 01 | 100 | - | 5.425.900 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | - | 4.075.900 |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  |  | **91.383.100** |  |
| **B (Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung)** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Công văn đề nghị chấp thuận được tổ chức cho khách du lịch nước ngoài mang phương tiện cơ giới nước ngoài vào tham gia giao thông tại Việt Nam theo Mẫu số 01 Phụ lục I của Nghị định này (Bản sao chụp nếu làm thủ tục trực tuyến) | Làm đơn và scan | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| 1.2 | Danh sách người điều khiển phương tiện, số giấy phép lái xe,nhãn hiệu phương tiện, biển số xe, màu sơn, số khung, số máy theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định này. | Scan hồ sơ | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 200.000 | 01 | 100 | 20.000 | 26.075.900 |  |
|  |  | Bưu chính | 48 | 40.759 | - | Phí EMS ngoại tỉnh 13.500 | 01 | 100 | 20.000 | 7.425.900 |  |
|  |  | Điện tử | 1 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | 20.000 | 6.075.900 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác(nếucó) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) | Không |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 200.000 | 01 | 100 | - | 24.075.900 |  |
|  |  | Bưu điện | 01 | 40.759 | - | Phí EMS ngoại tỉnh 13.500 | 01 | 100 | - | 5.425.900 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 100 | - | 4.075.900 |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  |  | **85.307.200** |  |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

**Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại hoặc dự kiến ban hành mới và được sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 913.831 đồng/thủ tục

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính dự kiến sửa đổi, bổ sung là (B) = 853.072 đồng/thủ tục

- Lợi ích từ việc sửa đổi, bổ sung = (A) – (B) = 60.759 đồng/thủ tục

**Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại (màu đỏ) và Chi phí tuân thủ**

**thủ tục hành chính cắt giảm được (màu xanh) sau dự kiến sửa đổi, bổ sung**

**hoặc bãi bỏ**