**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Đoàn Công Lập |
| Lương | 15730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 220000 |
| Khoản bổ sung | 1925000 |
| Các khoản hỗ trợ | 330000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2475000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 880000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 645000 |
| Thu nhập tính thuế | 430000 |
| Thực nhận | 15730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Linh Tôn |
| Lương | 13730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 180000 |
| Khoản bổ sung | 1575000 |
| Các khoản hỗ trợ | 270000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2025000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 720000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 165000 |
| Thu nhập tính thuế | 110000 |
| Thực nhận | 13730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Đặng Hoài Trâm |
| Lương | 12730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 1400000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1800000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 135000 |
| Thu nhập tính thuế | 90000 |
| Thực nhận | 12240385 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Đinh Tùng Lâm |
| Lương | 6530000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 120000 |
| Thu nhập tính thuế | 80000 |
| Thực nhận | 6005000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Trần Văn Tuấn |
| Lương | 6530000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 5502692 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Lê Thị Thuỷ |
| Lương | 5730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 4984615 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Lã Tuấn Kiệt |
| Lương | 12730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 1925000 |
| Các khoản hỗ trợ | 390000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2925000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 1040000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 15730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Tạ Mạnh Hưởng |
| Lương | 6730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1575000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1800000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 195000 |
| Thu nhập tính thuế | 130000 |
| Thực nhận | 13730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Nhựt Trường |
| Lương | 15730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 220000 |
| Khoản bổ sung | 1400000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 120000 |
| Thu nhập tính thuế | 80000 |
| Thực nhận | 12240385 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Phạm Lê Hoàng Nhật Huy |
| Lương | 13730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 180000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 330000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2475000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 880000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 6005000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Nhật Trường |
| Lương | 12240385 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 270000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2025000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 720000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 840000 |
| Thu nhập tính thuế | 430000 |
| Thực nhận | 5502692 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Trần Quốc Hải |
| Lương | 6530000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1800000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 645000 |
| Thu nhập tính thuế | 110000 |
| Thực nhận | 4984615 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Phước Thành |
| Lương | 6027692 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1925000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 165000 |
| Thu nhập tính thuế | 90000 |
| Thực nhận | 15730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Huệ Kha |
| Lương | 5509615 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1575000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 135000 |
| Thu nhập tính thuế | 80000 |
| Thực nhận | 13730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Hữu Tình |
| Lương | 11000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 220000 |
| Khoản bổ sung | 1400000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 120000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 12240385 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Võ Minh Tâm |
| Lương | 9000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 180000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 390000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 1040000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 6005000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Đinh Minh Thiên Phú |
| Lương | 8000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 5502692 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Thành Tâm |
| Lương | 5000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 130000 |
| Thực nhận | 4984615 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Thành Đạt |
| Lương | 5000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1925000 |
| Các khoản hỗ trợ | 330000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2925000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 880000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 195000 |
| Thu nhập tính thuế | 80000 |
| Thực nhận | 15730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Nguyễn Văn Kiệt |
| Lương | 5000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1575000 |
| Các khoản hỗ trợ | 270000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1800000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 720000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 120000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 13730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Lê Phước Vinh |
| Lương | 5000000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 1400000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 430000 |
| Thực nhận | 12240385 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Phạm Tất Quý |
| Lương | 15730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 840000 |
| Thu nhập tính thuế | 110000 |
| Thực nhận | 6005000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Võ Công Nhậm |
| Lương | 13730000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 220000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 645000 |
| Thu nhập tính thuế | 90000 |
| Thực nhận | 5502692 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Huỳnh Chí Bảo |
| Lương | 12240385 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 180000 |
| Khoản bổ sung | 875000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 2925000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 165000 |
| Thu nhập tính thuế | 80000 |
| Thực nhận | 4984615 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Trần Đức Thọ |
| Lương | 6530000 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 160000 |
| Khoản bổ sung | 1925000 |
| Các khoản hỗ trợ | 390000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1800000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 1040000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 135000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 15730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Ngô Gia Bảo |
| Lương | 6027692 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1575000 |
| Các khoản hỗ trợ | 240000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 640000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 120000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 13730000 |

**THÔNG TIN LƯƠNG CHI TIẾT**

*Please find below details ò your Payslip*

|  |  |
| --- | --- |
| Họ và tên | Trần Hoài Phong |
| Lương | 5509615 |
| Tổng thu nhập chịu thuế | 100000 |
| Khoản bổ sung | 1400000 |
| Các khoản hỗ trợ | 150000 |
| Hỗ trợ công nghệ | 1125000 |
| Các khoản bù trừ thuế trước | 400000 |
| Trích nộp bảo hiểm bắt buộc | 75000 |
| Thu nhập tính thuế | 50000 |
| Thực nhận | 12240385 |