**Mẫu số: C1- 02/NS**

Theo TT số 128/2008/TT-BTC

ngày 24/12/2008 của BTC

Mã hiệu: (1)

Số: (1)…………………

Không ghi vào khu vực này

**GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC**

Tiền mặt □ Chuyển khoản ⮽

*(Đánh dấu X vào ô tương ứng)*

Người nộp thuế: **CTY TNHH HẢI SẢN AN LẠC**

Mã số thuế: 1100878093

Địa chỉ: Lô A14 Đường 4A KCN Hải Sơn Huyện Đức Hoà Tỉnh Long An

Người nộp thay: (2) Mã số thuế:

Địa chỉ: .

Huyện: Tỉnh, TP:

Đề nghị NH (KBNN) (3): PVCOMBANK CN GIA ĐỊNH trích TK số : 1070 0026 8615

(hoặc) nộp tiền mặt (4) để chuyển cho KBNN: KBNN Quận 2 tỉnh, TP: TP HCM

Để ghi thu NSNN ⮽ hoặc nộp vào TK tạm thu số (5): 3511.0.2995342

Cơ quan quản lý thu: Chi Cục Hải Quan CK Cảng Sài Gòn Khu Vực I Mã số:

Tờ khai HQ, QĐ số: ngày: loại hình XNK:

(hoặc) Bảng kê biên lai số (6): ngày

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **các khoản nộp NS** | **Mã chương** | **Mã**  **ngành KT (K)** | **Mã**  **NDKT (TM)** | **Kỳ thuế** | **Số tiền** |
| 01 | Lệ phí HQ TK: 30139041582; 30138357472; 30138208843; 30137259312; 30137060545; 30136028255; 30135136186; 30134974221; 30134814691; 30134153364; 30134038553; 30133873880; 30133977493; 30132981276; 30132887996; 30132873554; 30131476564; 30129601334; 30128381772; 30127370946; 30126760631; 30125669316; 30125145396; 30124301225; 30123382114; 30123268692; 30122786893; 30117217833; 10159519522; 10156396715; 10150365644; 10181665422; 10161635821; 10136898145; 30167888976; 30166112582; 30168311135; 30168863844; 30169285723; 30171357852; 30171887505; 30171992866; 30173317406; 30156833040; 30162417054; 30175083580; 30175103062; 30175630814; 30175634163; 30175654883; 30177422781; 30177631915; 30178392336; 30179395856; 30180094493; 30180654180; 30182097915; 30182598931; 30182800866; 30183976354; 30185157162; 30187450572; 30187668994; 30188044754 | 554 | 071 | 3052 | 2017; 2018 | 1.280.000 |
| **Tổng cộng** | | | | | | 1.280.000 |

Tổng số tiền ghi bằng chữ*: Một triệu hai trăm tám10; 30141360251; 30140330551; 30139741394; 301397301838454913; 30147729201; 30147534520; 3014732805330151650973; 30151347604; mươitrăm788641; 30117217833 30114151413; 10121508892; 30115154211; 30115745184; 30116066941; 30116371183110057636; 30110285346; 3 ngàn đồng*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN** (9)  Ngày …. tháng …. năm …….  **Người nộp tiền Kế toán trưởng** (10) **Thủ trưởng** (10) | **NGÂN HÀNG A** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** |
| **NGÂN HÀNG B** (11)  Ngày……tháng……năm……  **Kế toán Kế toán trưởng** | **KHO BẠC NHÀ NƯỚC**  Ngày……tháng…..năm…….  **Thủ quỹ** (7) **Kế toán Kế toán trưởng** (8) |

|  |  |
| --- | --- |
| **PHẦN KBNN GHI**  Mã quỹ: Mã ĐBHC:  Mã KBNN: Mã nguồn NS: | Nợ TK:  Có TK: |