|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN** | | | | | | | | | |  |  |
|  | **1. Đối với Thông tư số 75/2014/TT-BGTVT**  **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa** | | | | | | | | | |  |  |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 02 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  |  |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **505.313** | **697.331.940** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 02 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| 1.2 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **444.554** | **613.484.520** |  |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 505.313 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 444.554 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa** | | | | | | | | | |  |  |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 04 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  |  |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.4 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **505.313** | **697.331.940** |  |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 04 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| 1.2 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **444.554** | **613.484.520** |  |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 505.313 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 444.554 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa** | | | | | | | | | |  |  |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 05 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| 1.2 | Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó (bản chính) với phương tiện là tàu biển | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.3 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  |  |
| 1.4 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 1.5 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **505.313** | **697.331.940** |  |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 05 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| 1.2 | Giấy chứng nhận xóa đăng ký của cơ quan đăng ký phương tiện trước đó (bản chính) với phương tiện là tàu biển | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **444.554** | **613.484.520** |  |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 505.313 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 444.554 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật** | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 06 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 | | |  | |  |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |  |
| 1.4 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |  |
| 1.5 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **505.313** | **697.331.940** | | |  | |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 06 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
| 1.2 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |
| 1.3 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |
| 1.4 | Bản kê khai điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa theo quy định tại Mẫu số 3 - Phụ lục I đối với phương tiện không thuộc diện đăng kiểm | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **444.554** | **613.484.520** | | |  | |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 505.313 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 444.554 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện** | | | | | | | | | | |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  | |  |
| 1.3 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| 1.4 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **464.554** | **641.084.520** |  | |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| 1.2 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa đã được cấp | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **403.795** | **557.237.100** |  | |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 464.554 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 403.795 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện** | | | | | | | | | | |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  | |  |
| 1.3 | Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó | Xuất trình | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| 1.4 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | Xuất trình | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **464.554** | **641.084.520** |  | |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 07 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| 1.2 | Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| 1.3 | Biên lai nộp lệ phí trước bạ (bản chính) đối với phương tiện thuộc diện phải nộp lệ phí trước bạ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **403.795** | **557.237.100** |  | |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 464.554 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 403.795 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác.** | | | | | | | | | | |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 08 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 |  | |  |
| 1.3 | Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó | Xuất trình | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **464.554** | **641.084.520** |  | |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 08 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| 1.2 | Hồ sơ gốc còn dấu niêm phong, thành phần hồ sơ gốc ứng với từng trường hợp đăng ký đã được cơ quan đăng ký phương tiện cấp trước đó | Xuất trình | - | - | - | - | - | - | - | - |  | |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 |  | |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **403.795** | **557.237.100** |  | |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 464.554 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 403.795 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:** **Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện** | | | | | | | | | |  |  | |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI** | | | | | | | | | | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 09 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
| 1.2 | 02 ảnh màu có kích thước 10 x15 cm chụp toàn bộ mạn phải của phương tiện ở trạng thái nổi | Chụp, in ảnh | 01 | 40.759 |  | 20.000 | 01 | 1.380 | 60.759 | 83.847.420 | | |  | |  |
| 1.3 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng | Nộp lại | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |  |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |  |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |  |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **464.554** | **641.084.520** | | |  | |  |
|  | **II. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG** | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |
| **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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 1.1 | Đơn đề nghị theo Mẫu số 09 - Phụ lục I | Làm đơn | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
| 1.2 | Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện đã được cấp đối với trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện bị hỏng | Nộp lại | - | - | - | - | - | - | - | - | | |  | |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.1 | Phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.2 | Lệ phí |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| 3.3 | Chi phí khác (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá của cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 02 | 40.759 | - | Di chuyển 100.000 | 01 | 1.380 | 181.518 | 250.494.840 | | |  | |
|  |  | Bưu chính | 01 | 40.759 | - | Phí EMS nội tỉnh 8.000 | 01 | 1.380 | 48.759 | 67.287.420 | | |  | |
|  |  | Điện tử | 01 | 40.759 | - | - | 01 | 1.380 | 40.759 | 56.247.420 | | |  | |
|  | **TỔNG** | |  |  |  |  |  |  | **403.795** | **557.237.100** | | |  | |

**III. SO SÁNH CHI PHÍ**

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính hiện tại là (A) = 464.554 đồng/thủ tục.

- Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung là (B) = 403.795 đồng/thủ tục.

- Giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính = (A) - (B) = 60.759 đồng/thủ tục.

**2. Đối với Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT**

1. Sửa đổi, bổ sung quy định cá nhân khi dự thi, kiểm tra, nhận hoặc người có giấy ủy quyền nhận GCNKNCM, CCCM phải xuất trình một trong các loại giấy tờ sau: chứng minh nhân dân; căn cước công dân; thẻ căn cước; số định danh cá nhân.

2. Sửa đổi, bổ sung quy định trách nhiệm của Sở Giao thông vận tải, cơ sở đào tạo thường xuyên cập nhật dữ liệu về giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa do đơn vị cấp vào cơ sở dữ liệu của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

3. Thay thế Phụ lục II, Phụ lục IV, Phụ lục VIII, Phụ lục XII, Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT (đã được thay thế tại khoản 16 Điều 1 Thông tư số 38/2023/TT-BGTVT ngày 18/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) tương ứng với Phụ lục III, IV, V, VI, VII của Thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trên CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu chuyên ngành.