**BIỂU PHÍ DỊCH VỤ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA BIDV**

| **MÃ PHÍ** | **STT** | **MỨC PHÍ** | **MỨC PHÍ ÁP DỤNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ GTGT)** | **Đơn vị tính** | **Phương thức thu phí** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **I** | **Phí Phát hành thẻ** |   |   | Thủ công |
|   | ***1*** | ***Phí Phát hành lần đầu*** |  Miễn phí |   |   |
|  | 2 | Phí phát hành lại, lần đầu( do hỏng, mất, quên Pin) | Miễn phí  | VND |   |
|  | 3 | Phí phát hành lại, lần thứ hai ( do hỏng, mất, quên Pin) | 30.000  |   |   |
|  |  4 | Phí phôi thẻ( Thu khi sinh viên phát hành thẻ lần đầu, bắt đầu từ năm học 2019-2020) | 15.000 | VND |   |
|  | II  | **Phí quản lý thẻ** | 30.000 | VND |   |
|  | 1 | Phí thường niên( Tính theo năm, miễm phí thường niên năm đầu tiên sử dụng thẻ) | 30.000 |   |  Tự động |
|  | 2 | Phí kích hoạt lại thẻ/lần | 10.000 | VND |  Thủ công |
|  | 3 | Phí thay đổi tài khoản liên kết/lần | 10.000 | VND |  Thủ công |
|  | 4 | Phí đóng thẻ | Miễn phí |   |   |
|  | **III** | **Phí giao dịch thẻ** |  |  |  Tự động |
|  | **1** | **Phí giao dịch thẻ tại ATM của BIDV** |  | VND |   |
|  | 1.1 | Phí rút tiền mặt/1 giao dịch | 1.000 | VND  |   |
|  | 1.2 | Phí chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV( theo % số tiền giao dịch) | 0.05 | % |   |
|  |  | Tối thiểu/giao dịch | 2.000 | VND |   |
|  |  | Tối đa/ giao dịch | 15.000 | VND |   |
|  | 1.3 | Phí chuyển tiền nhanh liên ngân hàng 24/7 |  |   |   |
|  |  | Giao dịch từ 10 triệu đồng trở xuống | 7.000 | VND |  |
|  |  | Giao dịch trên 10 triệu đồng(theo % số tiền giao dịch) | 0.02 | % |   |
|  |  | Tối thiểu/giao dịch | 10.000 |   |   |
|  |  | ***Tối đa/ giao dịch*** | 50.000  |   |   |
|  | 1.4 | Phí vấn tin tài khoản | Miễn phí | VND |   |
|  | 1.5 | Phí xem sao kê tài khoản rút gọn | Miễn phí  |   |   |
|  | 1.6 | Phí in hóa đơn( các giao dịch trên ATM)/giao dịch | 500 | VND |  Tự động |
|  | 1.7 | Phi yêu cầu chuyển tiền vào tk tiết kiệm có kỳ hạn | Miễn phí | VND |   |
|  | 1.8 | Phí yêu cầu in sao kê tài khoản/lần | 5.000  |  VND |  Tự động |
|  | 1.9 | Phí yêu cầu phát hành sổ séc/lần | 9.000 | VND | Tự động  |
|  | 1.10 | Sử dụng dịch vụ giá trị gia tăng | Miễn phí | VND |   |
|  | **2** | **Phí giao dich thẻ ATM của các ngân hàng kết nối** |   |   |   |
|  | 2.1 | Phí rút tiền mặt/giao dịch | 3.000 | VND |   |
|  | 2.2 | Chuyển khoản trong cùng hệ thống BIDV/giao dịch | 1.500 | VND |   |
|  | 2.3 | Phí vấn tin tài khoản/In chứng từ vấn tin tài khoản/giao dịch | 500 | VND |   |
|  | 2.4 | Phí xem sao kê tài khoản rút gọn | 500 | VND |   |
|  | **3** | **Phí giao dịch thẻ tại POS của BIDV** |  |  |   |
|  | 3.1 | Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ | Miễn phí | VND |   |
|  | 3.2 | Phí vấn tin số dư | Miễn phí | VND |   |
|  | 3.3 | Phí ứng, rút tiền mặt qua POS | 0.5 | % |  Tự động |
|  |  | Phí tối thiểu/giao dịch | 5.000  |  VND |   |
|  | **4** | **Phí giao dịch thẻ tại POS của các ngân hàng kết nối** |   |   |  |
|  | 4.1 | Thanh toán tiền hàng hóa dịch vụ | Miễn phí |  |   |
|  | 4.2 | Phí vấn tin số dư/giao dịch | 500 | VND |  Tự động |
|  | **5** | **Phí thanh toán trực tuyến tại các website chấp nhân thẻ ghi nợ nội địa BIDV** | Miễn phí | VND |   |