**CƠ QUAN THU… Mẫu số: C1-10/NS**

**BIÊN LAI THU** Số Sêri: …….……

Liên số: ......... Lưu tại:....... Số biên lai: ……

Sè:

**phÇn kbnn ghi**

M· quü:.......................................

Nî TKKT:...................................

Cã TKKT:...................................

M· ®Þa bµn :................................

M· NH ( KBNN) :........................

Người nộp thuế : Mã số thuế/số CMND/HC : ..

Địa chỉ : ..... Huyện Tỉnh

Theo Quyết định số (1) : ngày của

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung**  **các khoản nộp NS (2)** | **Mã chương** | **Mã NDKT (TM)** | **Kỳ thuế** | **Số tiền** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người nộp tiền**  *(Ký tên)* |  | Ngày……tháng…..năm …  **Người nhận tiền**  *(Ký, ghi họ tên)* |

**Ghi chú**: - (1) Quyết định thu phạt, quyết định hành chính khác của cơ quan có thẩm quyền;

- (2) Ghi số, ngày tờ khai hải quan (nếu có).

- Đối với các khoản thu phạt, không cần ghi mã Chương, mã nội dung kinh tế, kỳ thuế.