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

|  |
| --- |
| **TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ** |
|

 |  |  |  |  |  | ***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: Cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động** |  |  |
|  | **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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 cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động | Chuẩn bị văn bản | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  53,807  |  269,035  |   |
| In và sao chụp văn bản (02 bộ + đĩa CD) | 0 |   |   |  44,000  | 1 | 5 |  44,000  |  220,000  |   |
| 1.2 | Nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, văn bản của người đại diện có thẩm quyền của chủ sở hữu phù hợp với thẩm quyền quy định tại Điều lệ công ty về việc thông qua Đề án cung ứng dịch vụ tiền di động và Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật | Họp và soạn thảo Nghị quyết | 5 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  269,035  |  1,345,175  |   |
| In và sao chụp Nghị quyết (02 bộ) | 0 |   |   |  10,000  | 1 | 5 |  10,000  |  50,000  |   |
| 1.3 | Đề án cung ứng dịch vụ tiền di động | Chuẩn bị đề án  | 30 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  1,614,210  |  8,071,050  |   |
| In và sao chụp (02 bộ) |   |   |   |  60,000  | 1 | 5 |  60,000  |  300,000  |   |
| 1.4 | Bản thuyết minh giải pháp kỹ thuật  | Chuẩn bị bản thuyết minh  | 30 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  1,614,210  |  8,071,050  |   |
| In và sao chụp (02 bộ) | 0 |   |   |  50,000  | 1 | 5 |  50,000  |  250,000  |   |
| 1.5 | Sơ yếu lý lịch | Chuẩn bị sơ yếu lý lịch  | 5 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  269,035  |  1,345,175  |   |
| Chứng thực chữ ký và sao chụp (02 bộ) |   |   |   |  50,000  | 1 | 5 |  50,000  |  250,000  |   |
| 1.6 | Bản sao các văn bằng chứng minh năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) và các cán bộ chủ chốt thực hiện Đề án cung ứng dịch vụ tiền di động; | Sao chụp*,* chứng thực (02 bộ) |   |   |   | 50,000 | 1 | 5 |  50,000  |  250,000  |   |
| 1.7 | Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản có giá trị tương đương của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) theo quy định của pháp luật; | Chuẩn bị văn bản, in và sao chụp (02 bộ) |   |   |   | 50,000 | 1 | 5 |  50,000  |  250,000  |   |
| 1.8 | Văn bản của người đại diện có thẩm quyền của đơn vị nơi người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc) đã hoặc đang làm việc xác nhận chức vụ và thời gian đảm nhận chức vụ hoặc bản sao văn bản chứng minh chức vụ và thời gian đảm nhiệm chức vụ tại đơn vị của người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc); | Chuẩn bị văn bản và sao chụp (02 bộ) | 1 |  53,807  |   |  5,000  | 1 | 5 |  58,807  |  294,035  |   |
| 1.9 | Bản sao Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; bản sao Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện hoặc văn bản của Công ty mẹ có Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng, loại mạng viễn thông công cộng di động mặt đất sử dụng băng tần số vô tuyến điện cho phép sử dụng hạ tầng, mạng lưới, dữ liệu viễn thông. | Sao chụp, chứng thực (02 bộ) |   |   |   | 75,000 | 1 | 3 |  75,000  |  225,000  |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  53,807  |  269,035  |   |
|   |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   |  10,000,000  | 1 | 5 |  10,000,000  |  50,000,000  |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **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 | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 5 |  53,807  |  269,035  |   |
|  |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | Internet |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  |  |  |  | **14,375,718** | **71,728,590** |  |

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

|  |
| --- |
| **TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ** |
|

 |  |  |  |  |  | ***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: Cấp lại giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động** |
| **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI** |
| **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 cấp lại Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động | Chuẩn bị văn bản | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |  |
| In và sao chụp văn bản (03 bộ) | 0 |   |   |  3,000  | 1 | 2 |  3,000  |  6,000  |   |  |
| 1.2 | Bản sao Giấy phép đang có hiệu lực *(áp dụng trong trường hợp hết thời hạn Giấy phép)* | Chứng thực văn bản | 1 |  53,807  |   |  9,000  | 1 | 2 |  62,807  |  125,614  |   |  |
| 1.3 | Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động theo Giấy phép kể từ ngày được cấp phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị *(áp dụng trong trường hợp hết thời hạn Giấy phép)* | Chuẩn bị báo cáo | 8 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  430,456  |  860,912  |   |  |
| In văn bản (03 bộ) |   |   |   |  24,000  | 1 | 2 |  24,000  |  48,000  |   |  |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |  |
|   |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   |  5,000,000  | 1 | 2 |  5,000,000  |  10,000,000  |   |  |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá c ủa cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |  |
|  |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|  |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | Khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|   | **TỔNG** |  |  | **0** |  **5,036,000**  |  |  |  **5,681,684**  |  **11,363,368**  |  |  |

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

|  |
| --- |
| **TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ** |
|

 |  |  |  |  |  | ***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: Sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động** |
| **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI** |
| **STT** | **Các công việc** | **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** |
| **khi thực hiện TTHC** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động | Chuẩn bị văn bản | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |
| In và sao chụp văn bản (01 bộ) | 0 |   |   |  1,000  | 1 | 2 |  1,000  |  2,000  |   |
| 1.2 | Bản sao Giấy phép còn hiệu lực  | Chứng thực văn bản | 1 |  53,807  |   |  3,000  | 1 | 2 |  56,807  |  113,614  |   |
| 1.3 | Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã thay đổi tên doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có) | Chứng thực văn bản | 1 |  53,807  |   |  3,000  | 1 | 2 |  56,807  |  113,614  |   |
| 1.4 | Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di dộng kể từ ngày được cấp Giấy phép đến ngày nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép.  | Chuẩn bị báo cáo | 8 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  430,456  |  860,912  |   |
| In văn bản |   |   |   |  8,000  | 1 | 2 |  8,000  |  16,000  |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |
|   |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Lệ phí |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 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 | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 2 |  53,807  |  107,614  |   |
|   |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **TỔNG** |  |  |  |  |  |  |  **714,491**  |  **1,428,982**  |  |

|  |
| --- |
| **Biểu mẫu số 04/ĐGTĐ-SCM. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong dự án, dự thảo văn bản**  |
|  |  |  |
| **CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN**  |
| **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thu hồi giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động** |
| **I. CHI PHÍ TUÂN THỦ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HIỆN TẠI HOẶC DỰ KIẾN BAN HÀNH MỚI** |
| **STT** | **Các công việc** | **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** |
| **khi thực hiện TTHC** |
| **1** | **Chuẩn bị hồ sơ** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Đơn đề nghị thu hồi Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động/ Văn bản giải trình đối với thông báo của Ngân hàng Nhà nước | Chuẩn bị văn bản | 5 |  53,807  |   |   | 1 | 1 |  269,035  |  269,035  |   |
| In văn bản |   |   |   |  5,000  | 1 | 1 |  5,000  |  5,000  |   |
| **2** | **Nộp hồ sơ** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 1 |  53,807  |  53,807  |   |
|   |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **3** | **Nộp phí, lệ phí, chi phí khác** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phí |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Lệ phí |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Chi phí khác |   | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **4** | **Chuẩn bị, phục vụ việc kiểm tra, đánh giá c ủa cơ quan có thẩm quyền** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **5** | **Công việc khác** (nếu có) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **6** | **Nhận kết quả** | Trực tiếp | 1 |  53,807  |   |   | 1 | 1 |  53,807  |  53,807  |   |
|  |   | Bưu điện |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  |   | Internet | 0 |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | Khác |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **TỔNG** |  |  | **0** |  **5,000**  |  |  |  **381,649**  |  **381,649**  |  |