BQ TAI CHiNH
s6：654／OD－BTC

CONG HOA XẢ HÓI CHÚ NGHTA YEET NAM
Độc lập－T⿳亠⿴囗十丌 do－Hạnh phúc
Hà Nôi，ngày O2 tháng 4 năm 2013

## QUYET ĐỊNH

Vè víec bổ sung Quy trình quản ly̌ thu ngâm sách Nbà uườc thuộc
Dự in kiṣ̂n đại hở thu，nộp ngân sách nhà nướe ban hành kèm theo Quyểt định 1027／QD－BTC ngày 19／5／2009 của Bộ truờng Bộ Tải chinh

## BỌ TRƯƠNG BỌ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Ngân sách Nhả nước số 01／2002／QH11 ngày 16／12／2002；
Căn cứ Luât Quản lý thuể số 78／2006／QH1I ngày 29／11／2006 và các văn bàn hưởng dẫn thi hành Luật Quàn lý thuế；

Căn cừ Nghí định số 118／2008／ND－CP ngày 27／11／2008 cua Chính phû quy định chức năng，nhiệm vư，quyền hạn và co cấu tồ chức của $B \hat{̣}$ Tài chính；

Căn cứ Thông tư số $128 / 2008 / T T-B T C$ ngày 24／12／2008 của Bồ Tài chính yề việc bướng dẩn thu và quản lý các khoân thu ngân sách nhà nuớc qua Kho bạc nhà nước；

Căn cứ Thông tư số 180／2010／TT－BTC ngày 20／11／2010 của Bộ Tà chinh huớng dần giaxo dich điệnn tù̀ trong līnh vưc thuế；

Căn cứ Thrông tư số 209／2010／TT－BTC ngày 20／12／2010 cùa Bộ Tài chinh quy định giao dịch điện từ trong hoạt đọ̀ng nghiệp vụ Kho hạc nhà nước；

Căn cúr Quyết đijnh số 3414／QD－BTC ngày 18／10／2006 của Bộ Tài chính về viẹç triển khai Dự án hiç̂n đại hoá quy trình quản lý thu，nộp thué giưa Co quan Thuế－Kho ba̧c nhả nuớc－Hài Quan－Tải chính；

Căn cú Thông tu số 85／2011／TT－BTC ngày 17／6／2011 cùa Bô trưỏng Bộ Tàj chînh vể việc Hương dễn qự trình tố chức phối họp thu ngân sách nhà nức giữa Kbo bạc nhà nước－Tổng cục Thuế－Tổng cục Hải quan và cảc ngân hàng thưong mait；

Căn cứ Quyết định số 2095／QĐ－BTC ngày 16／8／2010 cuaa Ḅ̣̂ Tài chính về việc triền khai dư àn hiện đại hớa quy trình quản lý thu，nộp thué giư̛a co quan Thuế－Kho bạe nhà nước－Hải quan－Tài chính giai đoąn 2；

Xét đề nghị cùa Tồng cục trự̛̉g Tồng cục Thuế，Tồng cuc trưởng Tổng cự Hài quan，Tồng giám đốc Kho bạc nhà nước，Cục Trương Cục Tin học và Thống kê tài chính；

## QUYÉT ĐINH:

Điều 1. Bổ sung Quy trinh̀ quàn lý thu ngân sách Nhà nước theo Dựán biện đại hoá thu, nộp ngân sách nhà nước barı hảnh kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của B仑̂ trương Bộ Tài chính các nội dung sau:

- Mục VI Phẩn B - Quy trình trao đối bảng kê có gắn chū̃ ký số giû̃a Kho bạc uhà nước và các cơ quân Thuế, Hải quan, Tải chính.
- Mục VII Phần B - Quy trinh truyĉ̀n nhận thông tin Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước và lệnh boàn trả kièm bủ trừ thu ngân sách nhà nước (trừ hoàn thuế Giá trị gloia tăng).
- Mẫu biếu số 04/BK-CT NNS, 04A-BK-CT NNS kèm thoo quy trình.

Diểu 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày kŷ́. Tồng cunc trương Tổng cục Thuế, Tổng cục trường Tổng cục Hài quan, Tổng giám đốc Kho bạc nhà nước, Cưc trương Cục litn học và Thống kê tài chinh, Vụ trơơng Vụ Pháp chế, Vụ truơng Vụ Ngân sách nhà nước và Chánh văn phóng Bộ Tài chính và các đơn vị thuộc bệ thống Thuế, Kho bạc Nhà nước, Hải quan, Tai chính chịu trách nhiệm thi hảrh Quyét định này.

Nờ nḥ̣̂n:

- Nhut Điều 2;
- Vh NSNN, KHTC, PC;
- Tông cue Thué;
- Tổng cue Hài quan;
- Kho bạc Nhà nưóc;
- Cuc THTK TS.
- Lヶน: VT; TCT (VT, KK) **


## KT. BO TRƯỜNG

 THÚ' TRƯỚNG

Hà Nọi, ngày OL tháng \& naám 2013

## BƠ SUNG QUY TRINH QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHA NƯỚC THUỌC DỮ ÁN HIỆN ĐẠI HOÁ THC, NỌP NGÂN SÁCH YHẢ NƯỚC Ban hành kèm theo Quyết aỉinh só 65\%/QE-BTC ngàv0Lehángł. năm 2013 cria Bọ trưởng Bộ Tài chinh

## I. Mục đich, phạm vi

## 1. Mục dich

Nhằm tiếp tực nâng cao mức độ tự động hóa trong việc ctrao đổj thông tin thun nộp ngânn sách giữa các đơn vị trong ngànb tải chinh, Bộ Tài chímh ban hảnh bổ sung quy trinh quàn lý thu ngån sách nhà nước ban hành kèm theo Quyêt định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bộ trương Bộ rài chính đối vớ cảc nội dung sau tây:

- Quy trình trac đổi bàng kê có gắn chữ ký số gitra Kho bạc nhà nược và các co quan Thuế, Tài chính, Hải quan.
- Quy trinh truyền nhận thông tin Lệnh hoàn trà klooản thu ngàn sácla nhà nước và Lệnh hờn trả kiĉm bù trự thu ngần sách nhà nước (trì̀ hoàn thuế Giá trị gia tăng).
- Bổ sung mẫu biếu số 04/BK-CT NNS, 04A- BK-CT NNS kèm theo quy trình.


## 2. Phạm vi áp dụng

Quy trinh bồ sung này được áp dụng cho các đơn vị thuộc Kho bạc nhà nước, cor quan thu, cơ quan tài chính đa triền khai chừ ký só trong việc truyển nhận Bảng kê chứng từ nộp nyân sách nhà nước trên plặm vi toàn quóc.

Bảng kê chứng từ nộp ngân sách nhà nước có gắn chữ kỷ số do Kho bạc nhà nước truyền cho các co quan thu đurợc thay thế cho Bảng kê chưng từ nộp ngân sách nhả̀ nước bẳng giấy; Bảng kê chựng tự hờn thuể có gắn chữ ký số do Kho bạc nhà uước truyển cho các cor quan thu đượe thay thé cho Lệnh hoàn trà các khoản thu ngân sách nhà nutớc và Lệah hoàn trả kiêm bù trừ thu ngần sách nhà nước bằng giấy quy dịnh tại Quy trinh quản lý thu ngân sách nhà nước ban hành kèm theo Quyết định 1027/QĐ-BTC agày 19/5/2009 của Bộ trưởng Rộ Tài chinh.

Cảc trrừng hơp đặc biệt, Kho bạc nhà nước không thể gừi Bảng kê chứng tự nộp ngân sảch nhả nước có gắn chữ ký số thi thực hiện gừi bàng kê giảy có kỷ đông dếu cho các cơ quan Thu.
II. Bổ sung mục VI phần B - Quy trình trao đỗi bảng kê có gắn chđ̛̣ kẏ số gị̛̛̣a Kho bạ̣e nhà nước và các cơ quan Thuế, Tài chính, Hảí quan nbư sau:

1. Quy trình trao đổi bảng kê có gẳn chữ ký số tại Kho bạc nhà nước (KBNN)

### 1.1. Tai Văn phòng KBNN tỉnh và KBNN hwyện

- Bước l: Kết thúc ngày làm vię̣c, sau khi đã khóa số, kế toán truơng của KBNN kiểm tra và ký báng kê chưng tự điện tìr. Bàng kê chưng từ điện từ gữi các cơ quan thu gồm:
+ Bàng kê gưi cơ quan Thuế: Bao gò̀m tất cả các chúng từ thu ngân sách nhà nước (NSNN) và hoàn thu NSNN khồng Liênn quat đến hoạt động xuất nhập khẩu. Bảng kê chựgg tù̀ điệnn từ đurọc tạo lập và gừi cho cơ quan thu theo nguyền tắc căn cứ vào thông tin về cơ quan thuế quàn lý ghi trên chưng từ,
+ Bàng kê gử co quan Hải quan: Bao gồm tất câ các chứng từ thu NSNN và hoàn thu NSNN tiên quan đến hoạt động xuất nhập khấu;
+ Bảng kê gừi co quan Tầ chính: Ban gồm tất cả các chứng từ thu NSNN và boàn thu NSNN.

Thực hiện lưư dữ liệu gổc của bàng kê chưng tì̛ điện tử gắn chữ ký số nguyền ven tải hệ thông của Kho bạc nhà nước, thòri gian lưu trừ dữ liẹu bang kê


### 1.2. Tọi hệ thớng cūa KBNN

- Bước 2: Hệ thông của KBNN thực hiẹ̀n ký̉ nhân danh KBNN lên bảng kê chíng từ điện fừ và chuyển bàng kê chửng từ đị̣̂̂n từ lên Trung tâm trao đớf thông tin trung rong (TTID TW).
- Buởc 3: Sau khi hệ thống củn KBNN nhận phảo hồi bàng kê chúng từ điẹ̀n tử của các cơ quan thu từ TTTĐ TW gưi về, hệ thống thục hiện xác thưe chữ ký số nhân danh cûa cơ quan thu trên thông tin phán hổi và cập nhật kết quả truyền nhận bảng kê.

Nếu kết quả turyĉ̀n ohận thành công thì quy trình truyền nhận bảng kê sẽ̉ kết thúc, truờng hơp kết quà truyền nhận không thành công thì thực hiệa theo quy trình xử lý lỗi nễu tại điểm 6 quy trinh oày.

## 2. Quy trình trao đổi bảng kê có gắn chữ ký số tại TTTP TW

- Bư̛̛̛ 1: Sau khi nhận đực bảng kê chứng uừ điện từ gấn chứ ký số của KBNN, TTTĐ TW xảc định đích đền của bảng kê và gừi vể đưng cor quan nhận.
- Bước 2: TTTĐ TW nhận phản hồi bảng kê chứng từ điện tử gắn chũ̃ ký số của các cơ quan thu và chuyển thông tin phán hổi về KBNN.


## 3. Quy trình trao đối bảng kê có gẵn chữ ký số tại ngành Thuế

### 3.1. Tai Tồng cuc Thué

- Bước 1: Khi nhận được báng kê chứng tủ điện tử gắn chû ký số do TTTĐ TW chuyền đên, hệ thống thục hiện iưu dợ liệu gốc cưa bảng ké chưng tự điện từ gán chữ ký số nguyên vẹn tại Tồng cục Thuế, thởi gian lưu trừ dờ liệu bảng kê chưng từ điện lư gắn chữ ký số theo quy định hiĉ̣n hành.
- Bước 2: Hệ thống thực hiện chuyển bảng kê chứng từ điện tử gắn chừ ký số về cảc Cục Thuế tương ưng (Cục Thuế nhận cạc bảng kê chưng từ điện tử gẳn chữ ký số chứa dừ liệu cúa Văn phòng Cực và các Chi Cục trên cùng địa bàn tỉnh/ thành phố).
- Bước 3: Hệ thống Trao đổi thông tin tại Tổng cưc Thuế thực hiện nhận các thông tin phản hồi vế bảng kê chựng từ điện tư gấn chỡ ký số từ các Cưc Thué, Chị cục Thuế.
- Bươc 4: Hệ thống Trao đối thông tin tại Tổng cục Thuế thực hiện conuyền các thông tin phản hồi bảng kê chưng tì̛ điện tự gắn chữ kỹ số lên TТТÐ TW.


### 3.2. Tai Cuc Thué

- Buớc 1: Hề thống nhận bảng kê chưng từ điện từ gắn chã̛ ký số từ Tổng cục Thuế và xảc định thông tin đích đến cưa bãng kê chửng từ điện từ gằn chữ ký số: nếu đích bảng kê chưng tử điện từ gần chữ ký́ số là các Chi cục Thuế thì hệ thống tại Cục Thuế chuyển về Chi cục Thuế tương ựng, nếu đích bảng kê chựg từ điện tử gán chữ ký số là Văn phòng Cục Thuế thì thực hiện tiếp bươc 2.
- Bước 2: Hệ thống Trao đổi thông tin tại Cục Thuế thực hiện xác thục chữ ký số nhân danh KBNN trên bảng kê chứng từ đį̧̃n từ gẵn chû̃ ký số gù̀i Vän phòng Cuc Thué. Trường hçp:
+ Kết quả xác thực thành công thi hệ thóng thực hiện tiếp bươc 3 ;
+ Kết quả xác thực không thành công thì thực hię̣o các nội dung theo quy trình xử lý lỡi nêu tại điển 6 quy trinh này.
- Bược 3: Hệ thống tạ̃o và thực biç̣n kỷ nhân danh ngành Thuế lên thông tin phải hồi về kết quả xấc thực bảng kê chựng từ điện từ gắn chữ kỷ số và gưi lên Trung tẫn trao đồi thông tin tại Tổng cục Thuế.
- Bước 4: Sau khi bảng kê chứng từ điện tử được xác thục thành công, bệ thồng kiền tra chứng từ (chưng tù có đầy đủ thông tin về tiểu mưc, mã cơ quan thư,...) và nhận chúng tử vào hệ thống tảc nghiệp cùa ngành Thué để hạch toán kế toán.
- Bước 5: Hệ thống Trao đổi thông tin tại Cục Thuế thực hiện nhận các thông tin phản hồi về bảng kê chứng từ điȩ̧n từ gẵn cha̛ ký số từ các Chị cục Thuê và gừi lên Trung tâm trao đồi thông tin tại Tổng cục Thuế.


### 3.3. Tai Chi Cuc Thué

- Bước 1: Hệ thống nhện bảng kễ chứng từ điện tữ gẳn chữ ký số từ Cục Thuế.
- Bược 2: Hệ thổng Trao đối thông tin tại Chi cục Thuế thựe hiện xác thưe chữ ky số nhân darh cůa KBNN trê̂n bẳng kê chựng từ diện tư gấn chữ ký số gừ Cli cụ Thuế. Trường hựp:
+ Kết quả xác thực thành công thì hệ thống thực hiện tiếp bước 3 ;
- Kết quá xác thực không thành cōng thì thurc hiền các nội dung theo quy trỉnh xứ lý lỗi nêu tại điềm 6 quy trình này.
- Bước 3: Hệ thống tạo và thực hiện ký nhân danh ngàảh Thuế lên thông tin phải hò̀i về kết quả xác thực bảng kê chứng đừ điện tử gẳn chữ ký số và gữi lên hệ thống Trao dối thông tin cùa Cục Thuế.
- Bước 4: Sau khi bảng kê chứng từ đię̂n tử đự̛̣c xác thực thành công, hệ thông kiềm tra chứmg từ (chứng từ có đầy đủ thông tin về tiểu mục, mã cơ quan thu, ...) và nhận chúng từ vào hệ thống tác ogbiệp của ngành Thuế đề hạch toán kể toan.


## 4. Quy trình trao đổi bàng kê có gắn chã̃ ký số tại ngành Hải Quan

### 4.1. Tai Tồng cục Häi quan

- Bước 1: Khi nhận được bảng kê chưng tử diẹ̀n tứ gắn chữ ký số do TTTĐ TW cluyyển đển, hệ thống thực hiện lưu dû̃ liệu gốc của bảng kê chưng
 liệu bàng kê chựng từ điện tử gẳn chữ ký số theo quy định hiện hảnh.
- Bước 2: Hệ thóng thực hiện xác thực chữ ký số nhân danh của KBNN trên bảng kè chứng từ điện từ gẵn chữ ký số.
- Bước 3: Hệ thớng tạo, ký nhân danh của ngành Hải quan lên thông tin phäi hồi và gữi kếl quả xác thực bảng ke chứng từ đị̣n tứ gắn chữ ký số len TTTも TW. Trương bơp:
+ Kết quá xác thực thảnh công thì hệ thống thực hię̂n tiếp bưởc 4;
+ Kết quả xác thực không thảnh công thì thực hiện các nội dung theo quy trình xủ lỳ lổi nêu tai điềm 6 quy trình này.
- Bước 4: Sau khi bảng kê được xác thựe thành công, hệ thống kiểm tra chúng từ (chưng từ có đầy đủ thông tin về tiĉ̉u mûc, mã cơ quan thu,...) và nhận chứng từ vào hệ thống tác nghiệp của Tổng cục IIải quan để hạch toán ké toán.


### 4.2. Tai Cuc Hải quan, Chi cuc Häi quan

Cục Hài quan vả các Chi cuce Hải quan sữ dụng bàng kê chứng từ điện tứ co gán chữ ký số để hạch toán kế toán và thực hiện các nghiĉ̣p vụ liên quan khác.

## 5. Quy trình trao đỗi bàng kê có gắn chữ ký số tại các đơn vị ngành Tài chính

### 5.1. Tai Sơ Tài chính

- Bươc 1: Hệ thống nhận bảng kê chúng từ điện từ gắn chữ ký số từ TTTĐ TW và thực hiện lưu dĩ̛ liệu gốc cùa bảng kê chững từ điện tử gắn chữ ký số nguyên vẹn tại Sờ Tài chính, thời gian luru trưu dữ liệu bảng kê chưng từ điện tự gấn chự ký số theo quy định hiện hầnh và xác định lhông tin đích đến cưa bảng kê chưng từ điện tử găn chừ kỷ số. Nếu địch lả câc Phòng Taii chỉnh thì hệ thống chuyển vể Phòng Tài chỉnh tương ưng, nếu đich là Sở Tải chính thì thực hiện tiếp buớc 2 .
- Bước 2: Hệ thống thục hiện xác thực chũ̃ ký số nhân danh của KBNN trên bàng kể chừng từ điện từ gắn chữ ký số.
- Bược 3: Hệ thống tạo, ký nhân đanh cùa ngành Tài chính lên thơng tin phàn hởi và gừi kết quả xác thực bàng kê chưng từ đị̣̂̂n từ gắn chữ ký số của Sờ Tải chinh và các Phòng Tài chính lên TTTD TW. Trường h çp:
+Kết quả xác thực thành công thì hệ thống thực hiện tiếp bước 4;
- Kết quả xác thực không thành công thì thực hiện các nội dung theo quy trình xứ lý lổi nêu tại điềm 6 quy trình này.
- Bươc 4: Đối với những bảng kê chửng tù điện tư gắn chữ kỷ số được xác thục thảnh công, hệ thống thục hiện nhận dữ liệu chi tiết của bảng kê chưngg từ điện từ vào hệ thống tác nghiệ̣p nhằm hạch toân số thu và thoái thu vào NSNN.


### 5.2. Tai Phòng Tài chính

- Bượ 1: Hệ thống nhận bảng kê chứng từ điệnn từ gẳn chữ kỷ số từ Sở Tài chính và lưu dũ liç̂n gốc của bảng kế chứng từ diện tử gắn chữ ký số nguyện vçn tại Phòng Tài chính, thời gian lưu trữ dữ liệu bảng kê chưng tù điện tử gẳn chưr ký sổ theo quy định hiện hành.
- Bước 2: Hệ thống thụcc hiện xảc tḥ̛̣̣c chû ký số rhân danh của KBNN trên bảng kê chúng từ điộn tự gắn chữ ký số.
- Bước 3: Hệ thống tậo, ký nhãn danh cùa ngành Tài chính lên thông tin phânn hồi và gửi kết quà xác thực bảng kẻ chứng từ điện từ gắn chữ ký số của Phòng Tài chinh lên Sở Tãi chính. Trường hợp:
+ Kết quả xảc thục thành công thì hệ thống thựe hiện tiếp bước 4;
+ Kĉ́t quà xác thực không thành công thì thưc hiện các nội dung theo quy trình xử lyy lổi nêu tại điềm 6 quy trinh nảy.
- Bưởc 4: Đối với những bảng kê chứng tù điện tử gằn chữ ký số được xác thực thành công, hệ thống thực hiện nhận dằ liệu chi tiếl cưa bảng kê chíng từ điện tử vào hệ thống tác nghiệp nhằm hạch toàn số thu và thoái thu vào NSNN.


## 6. Xử lý lổi truyĉ̀n ohận bàng kê

### 6.1. Trừ̛ng hơp cơ quan thu (Thuế, Haii quan, Tài chinh) không nhận đuçce bäng kê chúng từ điện từ do KBNN güi theo định kỳ hoục không xác thực đự̧c chǔ̌ hý số nhân danh cūa KBNN

Cuối ngảy làm việc tiếp theo nhumg càc cơ quan thu không nhận được báng kê chưng từ điện tử cùa ngày bôm trước hoặc cơ quan tha khỏng xác thực đự̛̣c chữ ký số nhản dauh của KBNN , cợ quan thu thục hiẹ̀n:

- Kiểm tra hể thống của cơ quan thu đề loại trừ lỗi phát sinh từ hệ thống cúa don vị.
- Tra cứu trên website quàn trị truyền tin của Bộ Tai chinh (tại địa chỉ http://quantritruyentin.btc) đé xác định nguyên nhân và xử lỳ như sau:
+ Truờng hơp không tìm thấy bảng kê điện tử trên website quàn trị truyền tin, co quan thu liên hệ với KBNN đồng cấp để xừ lỷ (trong trường họp cần thiết KBNN liên bề với TTTĐ TW đế xứ lý);
+ Truờng họp tìm thấy bâng kể điện từ tuên website quàn trị truyền tin, co quan thu liên hệ̣ với cơ quan thu cấp trên và TTTĐ TW đế xử lỳ.
- Trường hơp khợng xác thưc đưọc chîr kỳ số nhân danh của KBNN, co quan thu liênn hệ với cơ quan thu cấp trên và TTTĐ TW dề xừ lỳ.
- Trường họp phối họp ngang cẩp tương ưng không xừ lý thành công, các đơn vi có trách nhiệm báo lên cơ quan cấp tuền tưong ựng để phối họp xử lý.
- Trong vöng 3 ngaly làm việc kể từ thời diểm phát sinh chứng từ nhung vẫn chưa khằc phục được lỗi, KBNN in Bảng kê chứng từ nệp NSNN bằng giầy gứt cor quan thu theo quy định tại Quy trinh quản lý thu ngân sách nhà nướe ban hành kèm theo Ouyeśt định 1027/QD-BTC.
6.2. Trueòng hợp KBNN không nhận được thông tin phản hổi về bảng kê cüa các cơ quan thu hoạc không xác thuṭc dưoc chǜ kŷ̀ số nhân danh của co guan thu
- Sau 3 ngày làm việc kể từ ngày KBNN gưi bàng kê chứng từ điện từ cho cơ quan thu mà không nhận đượe phàn hồi từ các co quan thu boậc không xảc thực đực chự ký số nhân danh cùa cơ quan thu thì KBNN liên hệ với các cơ quan thu tương ưng để xừ lý.
- Kiểm tra hệ thống của ngảnh KBNN để loại trừ lỗi phát sinh từ hệ thống cúa đơn vị.
- Tra cćru tuên website quàn trị truyền tin của Bộ Tải chính (tại địa chi httpt//quantritruyentin.bte để xác định nguyển nhân và xư lý nhur sau:
+ Trưởng hơp khỏng tìm thắy thōng tin phàn hồi trēn website quân trị truyền tin, KBNN liên hệ với cơ quan thu tương ưng đề xử lý (rong trương họ̣p cần thiết các cợ quan thu cần liên hệ với TTTD TW đế xừ lỳ);
+ Truờng bợp tìm thấy thơng tin phán hồi trên website quản trị truyền tin, KBNN liễ hệ vór TTTĐ TW dể xư lý.

7. Trách nhiệm cúa càc cor quan trong việc thực hiện quy trình tran đởi bàng kû cô gắn chứr ký số

## 7.I. Trách nhiệm cüa KBNN

- Thực hiện tạo bảng kê chứng từ điện từ bao gồm đầy đủ các thông tin chi tiết trễn chưng tì̀.
- Thự hiện ký chự ký số và truyền bàng kê chứng tư đjện tử đă gán chữ $k y ́$ số cho các cơ quan thu (Thuế, Hâi quan, Tải chinh).
- Gự̛̉ thông tin Lệnh hoà̀n tră thu NSNN và tệnh hoản kiêm hù trưu thu NSNN (trừ̛̀ hoàn thuế Giá trị gia tăng) cho cơ quan Thuế sau khi đã thực biện boàn lrá.
- Phối hợp với các cơ quan thu khắc phục các lỗi (nĉ́u có) trong quà trình truyền nhận bảng kê cbưng tù̀ điện từ gẵn chữ ký số theo quy định tại điểm 6 quy trinh này.


### 7.2. Trách nhiêm cüa cơ quan thu (Thuế, Häi quan, Tài chính)

- Nbận bảng kê chứng từ điện tử gắn chữ ký số KBNN gùi, lưu trữ bảng kê chîng tử điện từ gắn chữ ký số vz̀o một thư mục trong máy chủ của ngành. Thời gian lưư trữ bảng kê chứng từ gắn chữ ký ố theo quy định tại luật giao dịch điện từ hiện hành.
- Thực hiện xác thực chữ ký só nhân danh của KBNN trên bảng kê.
- Từ nguồn dữ lị̣̂̂u chí tiết trên bàng kê chứng từ nhận về đư được xác thực thành công, thực hiệñ nhận đư liệu vào hạ̧ thống tác nghiệp để hạch toán.
- Phản hồi kết quả xác thực chữ ký số của bâng kê cho KBNN ngay trong ngày kè̀ tù khi ohận được bàng kê của KBNN.
- Phói hợp vơi KBNN khắc phục các lỗi (nếu có) trong quá trình truyền nhận bảng kê chứng từ điện từ gán chữ ký số theo quy định tại điểm 6 quy trinh này.
- Chịu trách nhiệm về toàn vc̣n dữ liệu truyền nhận giữa các đơn vị cấp dưới (Cục Thué, Chi cục Thuế, Cục Hài quan, Chi cục Hăi Quan, Phòng Tai chính) và đơn vị cấp trên (Tồng cục Thuế, Tồng cục Hài quan, Sở Tải chinh ).


## III. Bổ sung mục VII phần B-Quy trình truyền nhận thông tin Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trả kiêmo bù trừ thu NSNN (trừ hoàn thuế Giá trị gia tãng)

1. Quy trinh truyền nhận thông tin Lệah hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trả kiêm bủ trừ thu NSNN dược áp dụng cho tất cả cack KBNN, cơ quan Thuế trên phạm vi toàn quốc. Thông tin đượ truyền qua đường điện từ này chí lạ̀ thông tin hỗ trọ̣ cho cán bộ Kho bạc trong viĉ̣c lập Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trà kiếm bù trừ thu NSNN vào hệ thống TCSTT. Viẹ̀c xừ lý và luân chuyển Lệnh hoàn trà khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trá kiêm bù trừ thu NSNN bā̀ng giấy giữa cơ quan Thuế và KBNN vẫn thực hiện như quy đinh hiện bành.

## 2. Các bước thực hiện Quy trình

- Bưóc 1: Cơ quan Thuế thực hiện tạo và kết xuất Lệnh buàn trả khoảur thu NSNN và Lệnh hoàn trà kiêm bủ trù̀ thu NSNN đế chuyồn sang KBNN khi có phát sinh hoặc chậm nhầt sau một ngày kề tì̛ khi có phắt sinh theo đúng các nội dung thông tin trong ưng trên Tệnh hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trà kièm bủ trừ thu NSNN (bằng giấy).
- Bước 2.1: Hệ thống Trao đổi thông tin tại Chi cục Thuế chuyến toàn bộ dũ liệu Lệnh hoàn trá khoán thu NSNN và Lệnh hoàn trà kiêm bủ trù thu NSNN lên Cục Thuế.
- Bước 2.2: Hệ thống Trao đồi thông tin tại Cục Thuế nhận và chuyŷ̀n toàn bộ dừ lię̂u Lệnh hoản trả khoản thu NSNN và Lênh hoàn tuả kiềm bù trừ thu NSNN cìa Văn phòng Cục và các Chi cục Thuế trực thuộc lên Trung tâm Trao đối thông tin cưa Tổng cục Thuế.
- Bưởc 3: Hệ thống Trao đởi thồng tin tại Tổng cục Thuể chuyền toàn bộ dữ liệu Lệ̣h hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trá kiêm bù trử thu NSNN của tất cả các Cuc Thuế lễ TITĐ TW.
- Bước 4: TTTĐ TW nhận dữ liệu Lệnh hoàn trà khoản tbu NSNN và lệnh hởn trà kiêm bù trù̀ thu NSNN và chuyền toản bộ dữ liệun này cho KBNN.
- Bước 5: Hệ thống TCS-TT tại KBNN sê nhận tộn bộ dữ liệu Lệrh hoản trà khoàn thu NSNN và Lệnh hoàn trả kiêm bủ trừ thu NSNN vào ưng dụng tác nghiệp, dữ liệu này sẽ̃ hỗ trợ cán bồ KBNN thực hiện nhập Lệnh hợn trà khoản thu NSNN boặc leṣnh hoản trả kiêm bù̀ trừ thu NSNN vào hệ thống TCS-TT.
- Bước 6: KBNN, TTTĐ TW, cơ quan Thuế, Hài quan thực hiện việc trao đồi bảng kê chứng tù hoàn thuế (từ̛̀ hoàn thuế Giá trị gia tăng) theo quy trinh quy định tại Mục II nêu trên.


## 3. Trách nhiệm của các cơ quan trong việc thực hiện quy trình

### 3.1. Trách nhiẹ̀m cuia cơ quan Thuế

Tạo Lệnh hoàn trà khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trà kiêm bú trừ thu NSNN (trừ hoàn thuế Giá trị gia tăng) khi co phảt sinh, thực hiện kết xuất một ngảy 1 lần vầo đầu giờ sáng cưa ngày làm việc để chuyển sang KBNN.

### 3.2. Trúch nhięẹm của KBNN

- Nhận và nhạ̣p thông tin Lệnh hoàn trá khoàn thu NSNN và Lệnh hoản trà kiêm bù trừ thu NSNN khi co quan Thuể gừ sang vào hệ thống TCS-TT,
- Gứi thông tin Lệnh hoản trà khoán thu NSNN và Lệnh boản kiêm bù trừ thu NSNN theo Bång kê chímg từ hoàn thuế (trừ hoàn thuế Gìá trị gẹia tăng) có gấn chữ ký số (theo mẩu 04A/BK-CTNNS ban hành kèm theo quyết định này) cho co quan Thuế sau khi đã thụ̣c hiện hoàn trá.


## IV. Bổ sung câc mẫu biểu kèm theo quy trình

1. Ban hành mẫu Bàng kê chứng tù̀ nộp ngân sách nhà nươoc theo mẫu số 04/BK-CTNNS tại Phụ lục 1 kèm theo Quyết định này thay thế cho mẫu 04/BK-CTNNS quy định tąi Quy trình quản lý thu ngâa sách nhà uước ban hành kèm theo Quyét định 1027/QĐ-BTC ngày 19/5/2009 của Bọ Trừ̛ng Bộ Tài chính.
2. Ban hành bổ sung Bảng kê chứng từ hoàn thuế theo mẫu số $04 \mathrm{~A} / \mathrm{BK}$ CTNNS tại Phup lục 2 kèm theo Quyết địh này $t$.


Mău sô: 04/BK-CTNNS
Theo TT of ....../TT-BTC ngày ....... $/ \ldots$ cùn BTC

> BȦNG KÊ CHÚNG TỪ NỢ NGÃN SȦCH
> (In phục hồi tẩn ...)
> Liên sốt ..... Lưu tai ......................
> Tìr ngày ...................̂ến ngày
> Car quan this: ......(Ma - Ten)
> NIẼn dip:


Tồng số tiến bằng chû̃:

KHO BAC NHȦ NUỚC

| Kế toán truìng | Kế tưán |
| :---: | :---: |
| Têu (4): | Tên (6) |

Chat ký (5)
Ngươi in (7)
Thờ gian in (8)

## Ghi chtir

- Bảng kê sừ dưng cho các KBNN đả tuam gia hẹ thểng thông tin thu nộp thué;
- Chè tiér (I) chi sữ dy̧ng đới với bảng kê gừi co quan Hài quan:


- Chi tiêu (4): Tên coia Kế toàn trương cuia KBNN;




- Chl tiéa (8): Ngày, tháng, nàm co q̣uan thu in phục hời bang ke.


## BÂNG KÊ CHÚ'NG TỪ HOAN THUE

(In phỵc hồl lân...)
Liân sồ: ..... Luu tại ....................
Tì nghy ................... dến ngày ....................
Cw quan tha: ......(Md - Ten)

|  | Chứng từ |  |  |  | Thôrg tin quyétdịnh |  | $\begin{gathered} \text { Ma số } \\ \text { thué } \end{gathered}$ | Tên nguài auge hodn | $\begin{gathered} \text { Niên } \\ 00 \\ \hline \end{gathered}$ |  | $\begin{gathered} \mathrm{CH}- \\ \mathrm{TM} \\ \hline \end{gathered}$ | Sôtuên |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| STT | $\begin{gathered} \text { Ky } \\ \text { hiêu } \end{gathered}$ | Só | Ngày hoin | Ngày hach toxn | S6 | Ngay |  |  |  |  |  |  |
| A | Lénh hooan trà các khoind thu NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B | Lêçah lơản teả kiền bù trù̀ thu NSNN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceong phin hoin trai: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cong phần taí; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tồng sổ tiền bầng ch̛̛:

```
Ngày ... thảng ... nâmm ... (I)
```

KHO BAC NHA NUÓOC

| Ké toân trương | Ké toán |
| :--- | :--- |
| Tên (2) | Tên (4) |

Chotay (3)
Ngrrivi in (5)
Ngay in (6)

## Gin chu:

- Băng ke sứ dung cho các KBNN đala thana gia hệ̣ thíng thông tio thu nôp thuế;

- Chi tiêu (2): Tèn cla Ké tcén truờng cua KBN.N;




- Chil tiêu (6): Ngày, tháng, năm co quan thu in phuc hời bḋng kė điện tư.

Mấ bình trao đổi bảng kê cổ gấn chư̂ ký số gifrra Kho bạc nhà nước và các cơ quan Thuế, Hải quan, Tâi chính


Mô hình truyển nḥ̣̂̂n thông tin Lệnh hoàn trả khoản thu NSNN và Lệnh hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN


