SỞ Y TẾ NGHỆ AN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TRUNG TÂM Y TẾ QUỲ CHÂU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**THÔNG BÁO** **DANH SÁCH NHỮNG CÁN BỘ, HỢP ĐỒNG CẦN LÀM HỒ SƠ ĐỂ ĐƯỢC CẤP MÃ SỐ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN)**

Theo thông báo ngày 20/2/2021 của Chi cục thuế Khu vực Phủ Quỳ I về việc Quyết toán thuế TNCN năm 2020 – 2021 của các cán bộ, hợp đồng lao động tại Trung tâm y tế, trạm y tế huyện Quỳ Châu.

Nay phòng Tài vụ - Kế toán đơn vị lập danh sách các cán bộ, hợp đồng lao động chưa có mã số thuế TNCN cần làm hồ sơ để được cấp mã số thuế TNCN năm 2020 – 2021, cụ thể như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Trung tâm y tế, trạm y tế** | **Hồ sơ cần nộp** |
| *1* | Lữ Thị Phương Anh | Trung tâm y tế |  ***- Chứng minh nhân dân phô tô. - Mẫu Tờ khai Mẫu 05-ĐK-TCT (Mẫu tờ khai tại trang thứ 03 của thông báo, in trang 03 và điền các thông tin bằng tay, ký tên, ghi họ tên).***  |
| *2* | Phan Thị Quý | Trung tâm y tế |
| *3* | Mạc Thị Hồng Nhung | Trung tâm y tế |
| *4* | Lương Thị Linh | Trung tâm y tế |
| *5* | Lê Thị Quyên | Trung tâm y tế |
| *6* | Lương Nữ Trà My | Trung tâm y tế |
| *7* | Lang Thùy Linh | Trung tâm y tế |
| *8* | Vi Thị Thơm | Trung tâm y tế |
| *9* | Phan Thị Liễu | Trung tâm y tế |
| *10* | Lữ Thị Lâm | Trung tâm y tế |
| *11* | Nguyễn Thị Thủy | Trung tâm y tế |
| *12* | Tống Ngọc Quỳnh | Trung tâm y tế |
| *13* | Lô Thị Huệ | Trung tâm y tế |
| *14* | Thái Thị Hưng  | Trung tâm y tế |
| *15* | Lang Thị Hà | Trung tâm y tế |
| *16* | Lương Văn Cơ | Trạm y tế |
| *17* | Lương Thị Hạnh | Trạm y tế |
| *18* | Vi Đình Tú | Trạm y tế |
| *19* | Trương Văn Thanh | Trạm y tế |
| *20* | Dư Thị Thủy | Trạm y tế |
| *21* | Nguyễn Thị Thi | Trạm y tế |
| *22* | Nguyễn Thị Trang | Trạm y tế |
| *23* | Vi Thị Tuyết | Trạm y tế |
| *24* | Sầm Thị Hằng | Trạm y tế |
| *25* | Cầm Bá Nguyên | Trạm y tế |
| *26* | Lộc Thị Quỳnh | Trạm y tế |
| *27* | Vi Văn Minh | Trạm y tế |

 **Hồ sơ cần: Chứng minh nhân dân phô tô; và tờ khai Mẫu 05-ĐKT ( đăng kèm theo tại Trang thứ 03 của thông báo ( in trang 03, và điền các thông tin bằng tay, ký tên, ghi họ tên).**

 **Hạn nộp: Ngày 01/03/2021. ( Nộp cho Đ/c: Khiêm – Phòng Tài vụ - Kế toán )**

 Trên đây là danh sách cần làm hồ sơ để cấp cấp mã số thuế TNCN. ( Những người không có tên trong danh sách trên, là đã có mã thuế TNCN từ những năm trước – Không phải làm hồ sơ ).

 *Quỳ Châu, ngày 24 tháng 02 năm 2021*

 **PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ**

Mẫu số: **05-ĐK-TCT**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Dành cơ quan thuế ghi**  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Ngày nhận tờ khai:  |  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | DÙNG CHO CÁ NHÂN KHÁC |
| Nơi nhận:  |  |

 **TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ**

*(Phần dành cho cơ quan thuế ghi)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **Mã số thuế** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**1. Họ và tên người đăng ký thuế:** …………………………………………………………….

**2. Ngày, tháng, năm sinh:** …………………………………………………………………….

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nam |   |  | Nữ |   |

**3. Giới tính:**

**4. Quốc tịch:**..................................................................................................................................

**5. Giấy tờ của cá nhân:**

5a. Số chứng minh nhân dân …………………..Ngày cấp …………Nơi cấp …………………

5b. Số căn cước công dân ……………………. Ngày cấp ………….Nơi cấp ……….…………

5c. Số hộ chiếu ………………………. Ngày cấp ………………. Nơi cấp …………………….

5d. Số giấy tờ khác (nếu có) …………. Ngày cấp ……………… Nơi cấp …………………….

**6. Địa chỉ đăng ký theo hộ khẩu:**

6a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ............................................................................................

6b. Xã, phường: ........................................................................................................................

6c. Quận, huyện: .......................................................................................................................

6d. Tỉnh, thành phố: ……..........................................................................................................

6đ. Quốc gia: .............................................................................................................................

**7. Địa chỉ cư trú:**

7a. Số nhà/đường phố, thôn, xóm: ..............................................................................................

7b. Xã, phường: ..........................................................................................................................

7c. Quận, huyện: .........................................................................................................................

7d. Tỉnh, thành phố: ....................................................................................................................

**8. Điện thoại liên hệ:** ............................................... Email: ….............................................

**9. Cơ quan chi trả thu nhập tại thời điểm đăng ký thuế:** …………………………………..

Tôi cam kết những nội dung kê khai là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung đã khai./.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  *…, ngày …tháng … năm …***NGƯỜI ĐĂNG KÝ THUẾ***Ký và ghi rõ họ tên* |