**Mẫu 2.9 - Báo cáo tình hình hoạt động đại lý thuế**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2021/TT-BTC ngày 26/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN ĐẠI LÝ THUẾ ……. -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| Số: ………… | *…….., ngày……tháng……năm 20…….* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ THUẾ**

**Năm... ... (Từ 01/01 đến 31/12)**

Kính gửi: Cục Thuế....

**I. Tình hình hoạt động:**

**1. Tình hình nhân viên:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Số liệu** |
| **A. Tổng số nhân viên đại lý thuế đến 31/12** |  |
| Trong đó: - Số tăng trong năm |  |
| - Số giảm trong năm |  |
| **B. Số nhân viên đại lý thuế được thông báo đủ điều kiện hành nghề** |  |
| 1. Người Việt Nam |  |
| 2. Người nước ngoài |  |
| **C. Số người có Chứng chỉ kế toán viên** |  |
| 1. Người Việt Nam |  |
| 2. Người nước ngoài |  |

**2. Tình hình cung cấp dịch vụ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Số liệu** |
| **A. Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ trong năm** | Số khách hàng |  |
| Trong đó: 1. Tổ chức, doanh nghiệp |  |  |
| 2. Cá nhân, hộ kinh doanh |  |  |
| **B. Số lượng hợp đồng cung cấp dịch vụ** | Số lượng HĐ |  |
| Trong đó: 1. HĐ cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế |  |  |
| 2. HĐ cung cấp dịch vụ tư vấn thuế |  |  |
| 3. HĐ cung cấp dịch vụ kế toán |  |  |
| **C. Ước tổng doanh thu** | Triệu VNĐ |  |
| Trong đó: 1. DT về cung cấp dịch vụ làm thủ tục về thuế |  |  |
| 2. DT về cung cấp dịch vụ tư vấn thuế |  |  |
| 3. DT về cung cấp dịch vụ kế toán |  |  |
| **D. Cung cấp dịch vụ thủ tục về thuế** |  |  |
| 1. Số lượt hồ sơ, thủ tục về thuế thực hiện thay cho NNT | Số lượt |  |
| Trong đó: - Hồ sơ, thủ tục về đăng ký thuế |  |  |
| - Hồ sơ, thủ tục về khai thuế |  |  |
| - Hồ sơ, thủ tục về hoàn thuế |  |  |
| - Hồ sơ, thủ tục về miễn giảm thuế |  |  |
| - Hồ sơ, thủ tục khác |  |  |
| 2. Số lần/quyết định người nộp thuế bị xử phạt vi phạm hành chính thuế trong phạm vi dịch vụ đại lý thuế cung cấp | Số lần |  |

**3. Thuận lợi, khó khăn và các kiến nghị, đề xuất hoặc thông tin khác đại lý thuế cần cung cấp cho cơ quan thuế (nếu có):**

- Thuận lợi: ………………………………………..

- Khó khăn: ……………………………………….

- Kiến nghị: ……………………………………….

- Thông tin khác: …………………………………

**II. Tình hình cập nhật kiến thức cho nhân viên đại lý thuế**

Tổng hợp thời gian cập nhật kiến thức của các nhân viên:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Họ và tên** | **CCHN DV làm thủ tục về thuế** | | **Tổng số giờ cập nhật kiến thức trong năm** |
| **Số** | **Ngày cấp** |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Đề xuất, kiến nghị: ……………………………………………………………….

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT** *(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |