**Phụ lục II**

**MỨC THU LỆ PHÍ HỘ TỊCH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG   
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

*(Kèm theo Nghị quyết số 01/2024/NQ-HĐND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **NỘI DUNG** | **MỨC THU**  **(đồng)** |
| **I** | **Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã** | |
| 1 | Đăng ký lại kết hôn | 8.000 |
| 2 | Đăng ký nhận cha, mẹ, con | 4.000 |
| 3 | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi | 4.000 |
| 4 | Bổ sung hộ tịch | 4.000 |
| 5 | Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | 4.000 |
| 6 | Xác nhận các việc hộ tịch | 2.000 |
| 7 | Đăng ký lại khai sinh | 2.000 |
| 8 | Đăng ký khai sinh quá hạn | 2.000 |
| 9 | Đăng ký khai tử quá hạn | 2.000 |
| 10 | Đăng ký lại khai tử | 2.000 |
| **II** | **Mức thu áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện** | |
| 1 | Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài | 375.000 |
| 2 | Đăng ký bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài | 7.000 |
| 3 | Xác nhận các việc hộ tịch | |
| a) | Xác nhận các việc hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 2.000 |
| b) | Xác nhận các việc hộ tịch có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| 4 | Đăng ký xác định lại dân tộc | |
| a) | Đăng ký xác định lại dân tộc cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước | 7.000 |
| b) | Đăng ký xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài | 7.000 |
| 5 | Khai sinh có yếu tố nước ngoài | |
| a) | Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| b) | Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| 6 | Khai tử có yếu tố nước ngoài | |
| a) | Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| b) | Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| 7 | Kết hôn có yếu tố nước ngoài | |
| a) | Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài | 375.000 |
| b) | Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài | 375.000 |
| 8 | Giám hộ có yếu tố nước ngoài | |
| a) | Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| b) | Đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| c) | Đăng ký thay đổi giám hộ có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| 9 | Thay đổi, cải chính hộ tịch | |
| a) | Thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước | 7.000 |
| b) | Thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài | 19.000 |
| 10 | Ghi vào sổ việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | |
| a) | Ghi vào sổ hộ tịch việc khai sinh đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| b) | Ghi vào sổ hộ tịch việc khai tử đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| c) | Ghi vào sổ hộ tịch việc giám hộ đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| d) | Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| đ) | Ghi vào sổ hộ tịch việc xác định cha, mẹ, con đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| e) | Ghi vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| g) | Ghi vào sổ hộ tịch việc thay đổi hộ tịch đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| h) | Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| i) | Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |
| k) | Ghi vào sổ hộ tịch việc hủy việc kết hôn đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | 19.000 |