|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhóm** | **Nguồn tiền** | **Phí tối đa (\*)** | **Thời gian rút tiền** |
| Ngân lượng | Thẻ và Tài khoản ngân hàng nội địa | 500đ + 5% | Ngay tức thì |
| VĐT Ngân lượng |
| Mạng di động | Viettel | 18,5% (22,75% không VAT) | 15 ngày sau có giao dịch (có VAT) Nhận ngay (không VAT) |
| Vinaphone | 18% (22% không VAT) |
| Mobifone | 18% (21% không VAT) |

**Bảng phí dành cho dịch vụ Nội dung số**

**PHÍ GIAO DỊCH THẤP NHẤT THỊ TRƯỜNG**

Giao dịch càng nhiều, chi phí càng thấp

**Bảng phí dành cho dịch vụ TMĐT**

**PHÍ THẤP NHẤT THỊ TRƯỜNG**

Giao dịch càng nhiều, chi phí càng thấp, Tiếp tục giảm nếu cam kết doanh số

|  |  |
| --- | --- |
| **Phí thanh toán (người mua trả)** | **Phí rút tiền về tài khoản ngân hàng** |
| 1.000đ + 1% giá trị giao dịch (\*)  1.760đ + 1,1% giá trị giao dịch ( qua ATM ) 5.500đ + 3% giá trị giao dịch (qua thẻ visa, master ) | Theo phí do ngân hàng thu (\*\*) |