HẢI QUAN VIỆT NAM TỜ KHAI HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

**Cục Hải quan:**

HQ/2015/NK

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai:** | | |  |  | **Số tham chiếu:** | | |  |  | **Số tờ khai:** |  | **Công chức đăng ký tờ khai** | | |
|  | | |  |  | **Ngày, giờ gửi:** | | |  |  | **Ngày, giờ đăng ký:** |  |
| **Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập:** | | |  |  |  | | |  |  | **Số lượng phụ lục tờ khai:** | |
| 1. Người xuất khẩu: BHP GROUP LTD  Add :171 COLLINS STRESS, MELBOURNE, VICTORIA 3000, AUSTRALIA  Tel : (61 3) 1300 55 47 57  Fax : 61 3 9609 3015 | | | | | 5. Loại hình: A12 | | | | | | |  | | |
| 6. Hóa đơn thương mại:  Số : BHPV 24-06-005/EX  Ngày : 05/06/2024 | | | | 7. Giấy phép số: | |  | 8. Hợp đồng: | | HPBHP 03/IM |
| 2. Người nhập khẩu: HOA PHAT GROUP JOINT STOCK COMPANY  Add: 643 DIEN BIEN PHU, 25 WARD, BINH THANH DIST, HO CHI MINH CITY, VIET NAM  Tel: (028) 629 75 599  Fax : 023.637 22 833 | | | | | Ngày | |  | Ngày | | 01/06/2024 |
| Ngày hết hạn | |  | Ngày hết hạn | |  |
| MST | | 0900189284 | | | 9. Vận đơn (số/ngày):  Số : BHPHP490320255  Ngày : 10/08/2024 | | | | 10. Cảng xếp hàng:  Cảng Melbourne, Australia | | | 11 Cảng dỡ hàng:  Cảng Cát Lái, Việt Nam | | |
| 3. Người uỷ thác/người được ủy quyền:  Nguyễn Văn Phong  Add : Khu phố 6, Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  Tel : 0899818947  Fax : 023. 623 55 222  CCCD : 036203010436 | | | | |
| MST | | 8771941268 | | | 12. Phương tiện vận tải: | | | |  |  |  | 13. Nước xuất khẩu:  Australia | | |
| 4.Đại lý Hải quan:  Tên : Công Ty Vận Tải Năm Sao  Địa chỉ : Số 2 Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.  SDT : 028 3742 3649.  Mã chi cục: 02CI  Fax  Số, ngày hợp đồng đại lý hải quan : 11/09/2024 | | | | | Tên, số hiệu:  CSCL LE HAVRE /0029W | | | |  | Ngày đến  01/09/2024 | |
| 14. Điều kiện giao hàng:  CFR CAI LAT PORT-Incoterm 2010 | | | | | | 15. Phương thức thanh toán:  Irrevocable Letter Of Credit At Sight | | | |
| MST | |  | | | 16. Đồng tiền thanh toán: USD | | | | | | 17. Tỷ giá tính thuế: 23,500 VND / USD | | | |
| Số | 18. Mô tả hàng hóa | | 19.Mã số hàng hóa | | | 20. Xuất xứ | | 21. Chế | | 22. Lượng hàng | 23. Đơn | 24. Đơn giá | | 25. Trị giá |
| TT | độ ưu đãi | | vị tính |  | nguyên tệ | nguyên tệ |
| 1  2  3 | Iron Ore ( Pellet ) – Quặng sắt dùng nung luyện gang thép  Limestone – đá vôi chuyên dụng nung vật liệu xây dựng  Metallurgical Coke – than cốc metal | | 26012000  25210000  27040090 | | | Autralia  Australia  Australia | |  | | 160,000  165,000  125,000 | Kg  Kg  Kg | 0.23 USD  0.03 USD  0.25 USD | | 36,800 USD  4,950 USD  31,250 USD |
| Loại thuế | | | Trị giá tính thuế/ Số lượng chịu thuế | | | | | | | Thuế suất (%)/  Mức thuế | Tiền thuế | | | |
| 26. Thuế nhập khẩu | | | 79,974.72 USD | | | | | | | 5% | 3,998.73 USD / 92,170,864 VND | | | |
| 27. Thuế TTĐB | | |  | | | | | | | 0% | 0 | | | |
| 28. Thuế BVMT | | |  | | | | | | | 0% | 0 | | | |
| 29. Thuế GTGT | | |  | | | | | | | 8 % | 6,379.97 USD / 147,473,383 VND | | | |
| 30. Tổng số tiền thuế (ô 26+27+ 28+29): 239,644,274 VND | | | | | | | | | | | | | | |
| Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu sáu trăm bốn mươi bốn nghìn hai trăm bảy mươi bốn đồng | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. Lượng hàng, số hiệu container | | | | | | | | | | | | | | |
| Số TT | a. Số hiệu container | | | b. Số lượng kiện trong container | | | | | | | c. Trọng lượng hàng trong container | | | |
| 1 | 15 x cont 40 DV - EVER1097593 / YMZA351277 | | | 15 pallets ( Iron Ore , Limestone, Meltallurgical Coke ) | | | | | | | 30,000 kg  **Cộng: 30,000 kg** | | | |
| 2 |
| 32. Chứng từ đi kèm  Hóa đơn thương mại : BHPV 24-06-005/EX  Giấy báo kết quả kiểm tra chuyên ngành : CLI110824  Bản chụp hợp đồng ủy thác  Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ : COBHP2465 | | | | | | | 33. Tôi xin cam đoan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai trên tờ khai  Ngày 05 tháng 09 năm 2024  *(Người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*  *Phong*  *Nguyễn Văn Phong*  *Mộc* | | | | | | | |
|  | 34. Kết quả phân luồng và hướng dẫn làm thủ tục hải quan  Luồng vàng | |  | 36. Xác nhận của hải quan giám sát | | | | | | 37. Xác nhận giải phóng hàng/ đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu | | | 38. Xác nhận thông quan | |
| 35. Ghi chép khác: | |  |  |