**Mẫu: 35/HSBC-PTQ/2013, Khổ A4**

**BẢNG TỔNG HỢP NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỂ SẢN XUẤT SẢN PHẨM XUẤT KHẨU VÀ BÁN TẠI KHU PHI THUẾ QUAN TRONG KỲ BÁO CÁO**

***(Dùng cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu phi thuế quan)***

Tên doanh nghiệp: ...................................................................Mã số doanh nghiệp...............................................................

Địa chỉ doanh nghiệp ..............................................................................................................................................................

Kỳ báo cáo: ........................................................................................................................................................

Đơn vị Hải quan làm thủ tục:..............................................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nguyên liệu, vật tư** | **Mã nguyên liệu, vật tư** | **Đơn vị tính** | **Mã sản phẩm** | **Số lượng sản phẩm** | **Định mức**  **(kể cả hao hụt)** | **Lượng NVL sử dụng** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) = (6) x (7) |
| 1 | Vải | V1 | m | SM1 | 100 áo | 2 m/áo | 200 |
|  |  |  |  | SM2 | 150 | 2m | 300 |
|  |  |  |  | QD2 | 200 quần | 2.5 m/quần | 250 |
|  | **Tổng nguyên liệu vải đã sử dụng:** | | | | | | **750** |
| 2 | Cúc | C1 | cai | SM1 | 100 áo | 10/áo | 1000 |
|  |  |  |  | QD2 | 200 quần | 2/quần | 200 |
|  | **Tổng nguyên liệu cúc đã sử dụng:** | | | | | | **1200** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Ngày......tháng.....năm............... Ngày....... tháng ........năm........

Công chức Hải quan tiếp nhận Giám đốc doanh nghiệp

*(Ký tên, đóng dấu công chức)* *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

Ghi chú: Cột 3 - Mã nguyên liệu, vật tư (NL,VT): doanh nghiệp chỉ khai khi nộp báo cáo tại những đơn vị Hải quan áp dụng công nghệ thông tin để quyết toán.