**BỘ TÀI CHÍNH**

**Phụ lục III**

**THAY THẾ PHỤ LỤC VI THÔNG TƯ SỐ 38/2015/TT-BTC NHƯ SAU:**

*(Ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 4 năm 2018*

*của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**“Phụ lục VI**

**BIỂU MẪU VỀ THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU VÀ QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU**

*(Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015*

*của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Biểu mẫu** | **Số hiệu** |
|  | Đơn đề nghị xác định trước mã số  | 01/XĐTMS/TXNK |
|  | Đơn đề nghị xác định trước trị giá hải quan | 02/XĐTTG/TXNK |
|  | Thông báo về việc nghi vấn trị giá khai báo | 02A/TB-NVTG/TXNK |
|  | Thông báo về trị giá hải quan | 02B/TB-XĐTG/TXNK |
|  | Quyết định điều chỉnh thuế  | 03/QĐĐC/TXNK |
|  | Thông báo về bảo lãnh tiền thuế | 04/TBBLT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị không thu thuế | 05/CVĐNKTT/TXNK |
|  | Bảng kê khai tính thuế | 06/BKKTT/TXNK |
|  | Quyết định ấn định thuế  | 07/QĐAĐT/TXNK |
|  | Quyết định huỷ quyết định ấn định  | 08/HQĐAĐT/TXNK |
|  | Quyết định về việc hoàn tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và thu khác nộp thừa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu | 09/QĐHT/TXNK |
|  | Quyết định về việc hoàn thuế/không thu thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu | 10/QĐKTT/TXNK |
|  | Thông báo về việc bổ sung hồ sơ  | 11/TBBSHS/TXNK |
|  | Thông báo về việc không thuộc diện được hoàn thuế, không thu thuế | 12/TBKTT/TXNK |
|  | Danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế | 13/ĐKDMMT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị đăng ký Danh mục hàng hóa XK, NK miễn thuế | 14/CVĐKDMMT/TXNK |
|  | Phiếu theo dõi trừ lùi | 15/PTDTL/TXNK |
|  | Báo cáo các trường hợp đã đăng ký Danh mục hàng hóa miễn thuế | 16/BCTHDMMT/TXNK |
|  | Báo cáo việc sử dụng hàng hóa miễn thuế nhập khẩu | 17/BCKT-NKMT/TXNK |
|  | Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu | 18/BBLV/TXNK |
|  | Mẫu thông báo tiền nợ + chậm nộp của cá nhân | 19/TB-TTN-TCN1/TXNK |
|  | Mẫu thông báo tiền nợ + chậm nộp của tổ chức | 20/TB-TTN-TCN2/TXNK |
|  | Thông báo kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế | 21/TBKT/TXNK |
|  | Quyết định về việc kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế  | 22/QĐKT/TXNK |
|  | Biên bản công bố Quyết định kiểm tra  | 23/BBCB/TXNK |
|  | Biên bản kiểm tra tại trụ sở (tên người nộp thuế) | 24/BBKT/TXNK |
|  | Quyết định về việc gia hạn thời hạn kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế | 25/QĐGH/TXNK |
|  | Kết luận kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế | 26/KLKT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị hoàn nộp thừa | 27/CVĐNHNT/TXNK |
|  | Thông báo về việc bù trừ tiền được hoàn | 28/TBBT/TXNK |
|  | Thông báo về tiền chậm nộp còn thiếu | 29/TBTCNCT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị nộp dần tiền thuế nợ | 30/CVNDTT/TXNK |
|  | Thông báo về việc nộp dần tiền thuế nợ | 31/TBNDTT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt | 32/CVGHNT/TXNK |
|  | Công văn đề nghị xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt | 33/CVXN/TXNK |
|  | Công văn đề nghị xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế | 34/CVXNHT/TXNK” |