**Mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông được thực hiện như sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Trị giá xe tính lệ phí trước bạ** | **Khu vực I** | **Khu vực II** | **Khu vực III** |
| Trị giá từ 15.000.000 đồng trở xuống | 500.000 – 1.000.000 đồng | 200.000 đồng | 50.000 đồng |
| Từ 15.000.000 – 40.000.000 | 1.000.000 – 2.000.000 đồng | 400.000 đồng | 50.000 đồng |
| Trên 40.000.000 | 2.000.000 – 4.000.000 đồng | 800.000 đồng | 50.000 đồng |

*Đơn vị tính: đồng/lần/xe*

**Trong đó:**

**Khu vực I** gồm: thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

**Khu vực II** gồm: các thành phố trực thuộc Trung ương (trừ thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh), các thành phố trực thuộc tỉnh và các thị xã.

**Khu vực III** gồm: các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên.