**Phụ lục 6**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*Số BK………../201…*

**BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN TIỀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ỨNG TRƯỚC HOÀN TRẢ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VÀ PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THUẾ**

*(Kèm theo công văn số…… đề nghị thực hiện thanh toán tiền thuế giá trị gia tăng ngân hàng thương mại đã ứng trước hoàn trả cho người nước ngoài xuất cảnh và tiền dịch vụ hoàn thuế ngân hàng được hưởng, từ ngày………………đến ngày………………)*

*Đơn vị tính : Đồng Việt Nam (VND)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hoá đơn GTGT (kiêm tờ khai hoàn thuế) | | | Ngày đã hoàn  thuế cho người nước ngoài | Số tiền đề nghị thanh toán | | | Ghi chú |
| Ký hiệu/Số/  ngày tháng năm phát hành | Tên doanh nghiệp bán hàng/MST | Số tiền thuế  giá trị gia tăng ghi trên hóa đơn | Số tiền thuế giá trị gia tăng ngân hàng thương mại đã ứng trước  hoàn cho người  nước ngoài xuất cảnh | Số tiền dịch vụ ngân hàng thương mại được hưởng | Tổng số tiền đề nghị  thanh toán |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8=6+7* | *9* |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| ……, ngày…….tháng……..năm…. |
| **ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI** |
| *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* |

*Tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng chữ:…………………………………………………………….*