**Phụ lục VIIa**

**CHỈ TIÊU THÔNG TIN VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THUẾ**

**ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **3** | **Mẫu số 3** | **Công văn đề nghị giảm thuế**  |  |
| 3.1 | Số công văn | Hệ thống tự động cấp số công văn  |  |
| 3.2 | Ngày | Hệ thống tự động ngày phát hành công văn |  |
| 3.3 | Nơi nhận | Nhập tên cơ quan hải quan có thẩm quyền xử lý giảm thuế |  |
|  | **Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị giảm thuế** |  |
| 3.4 | Tên tổ chức/cá nhân | Nhập tên tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế  |  |
| 3.5 | Mã số thuế | Nhập mã số thuế của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế  |  |
| 3.6 | Số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch | Nhập số CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp, quốc tịch của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế  |  |
| 3.7 | Địa chỉ | Nhập địa chỉ của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế |  |
| 3.8 | Điện thoại | Nhập số điện thoại của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế |  |
| 3.9 | Fax | Nhập số fax của tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế. |  |
|  | **Nội dung đề nghị giảm thuế**  |  |
| 3.10 | Nội dung đề nghị giảm | Nhập nội dung đề nghị giảm thuế |  |
| 3.11 | Lý do đề nghị giảm thuế | Nhập lý do đề nghị giảm thuế |  |
|  | **Thông tin về hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế (có thể nhập nhiều lần)** |  |
| 3.12 | Tên hàng, quy cách, phẩm chất | Nhập tên hàng hóa, quy cách, phẩm chất của hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế theo tên đã khai báo trên tờ khai hải quan |  |
| 3.13 | Số tờ khai | Nhập số tờ khai hải quan có hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế |  |
| 3.14 | Ngày phát sinh tờ khai | Nhập ngày của tờ khai hải quan có hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế |  |
| 3.15 | Lượng hàng hóa nhập khẩu theo tờ khai hải quan | Nhập số lượng hàng hóa nhập khẩu theo số lượng đã khai báo trên tờ khai hải quan đối với hàng hóa bị thiệt hại đề nghị giảm thuế |  |
| 3.16 | Đơn vị tính  | Nhập đơn vị tính của hàng hóa đề nghị giảm thuế theo đơn vị tính đã khai trên tờ khai hải quan nhập khẩu |  |
| 3.17 | Trị giá tính thuế | Nhập trị giá tính thuế của hàng hóa đề nghị giảm thuế theo trị giá tính thuế đã khai báo trên tờ khai nhập khẩu  |  |
| 3.18 | Tỷ lệ tổn thất | Nhập tỷ lệ tổn thất của hàng hóa đề nghị giảm thuế  |  |
| 3.19 | Loại thuế | Nhập loại thuế đề nghị giảm |  |
| 3.20 | Số tiền thuế phải nộp | Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính và nhập số tiền thuế phải nộp tương ứng với số hàng hóa đề nghị giảm thuế |  |
| 3.21 | Số tiền thuế đề nghị giảm | Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế tự tính và nhập số tiền thuế đề nghị giảm đối với số hàng hóa bị thiệt hại.  |  |
| 3.22 | Hồ sơ, tài liệu kèm theo | Tổ chức/cá nhân đề nghị giảm thuế đính kèm hồ sơ giảm thuế theo quy định |  |