BỘ TÀI CHÍNH

Số: 111/2013/TT-BTC

CÔNG VĂN KINH

Giao ngày 29/3/2013

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2013

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân


Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định về chi tiết nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Người nộp thuế

Người nộp thuế là cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú theo quy định tại Điều 2 Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 2 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP
ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân (sau đây gọi tắt là Nghị định số 65/2013/ND-CP), có thu nhập chịu thuế theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/ND-CP.

Phạm vi xác định thu nhập chịu thuế của người nộp thuế như sau:

Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập.

1. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

   a) Có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên cơ mạt tại Việt Nam, trong đó ngày đến và ngày đi được tính là một (01) ngày. Ngày đến và ngày đi được căn cứ vào chứng thực của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trên hồ sơ (hoặc giấy thông hành) của cá nhân khi đến và khi rời Việt Nam. Trường hợp nhập cảnh và xuất cảnh trong cùng một ngày thì được tính chung là một ngày cư trú.

   Cá nhân có mặt tại Việt Nam theo hướng dẫn tại điểm này là sự hiện diện của cá nhân ở trên lãnh thổ Việt Nam.

   b) Có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo một trong hai trường hợp sau:

   b.1) Có nơi ở thường xuyên theo quy định của pháp luật về cư trú:

   b.1.1) Đối với công dân Việt Nam: nơi ở thường xuyên là nơi cá nhân sinh sống thường xuyên, nơi dừng không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú theo quy định của pháp luật về cư trú.

   b.1.2) Đối với người nước ngoài: nơi ở thường xuyên là nơi ở thường trú ghi trong Thẻ thường trú hoặc nơi ở tạm trú khí đăng ký cấp Thẻ tạm trú do cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp.

   b.2) Có nhà thuê để ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở, với thời hạn của các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế, cụ thể như sau:

   b.2.1) Cá nhân chưa hoặc không có nơi ở thường xuyên theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này nhưng có tổng số ngày thuê nhà để ở theo các hợp đồng thuê từ 183 ngày trở lên trong năm tính thuế cũng được xác định là cá nhân cư trú, kể cả trường hợp thuê nhà ở nhiều nơi.

   b.2.2) Nhà thuê để ở bao gồm cả trường hợp ở khách sạn, ở nhà khách, nhà nghỉ, nhà trọ, ở nơi làm việc, ở trụ sở cơ quan,... không phân biệt cá nhân tự thuê hay người sử dụng lao động thuê cho người lao động.

Trường hợp cá nhân có nơi ở thường xuyên tại Việt Nam theo quy định tại khoản này nhưng thực tế cơ mạt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính
thuê mà cá nhân không chứng minh được là cá nhân cư trú của nước nào thì cá nhân đó là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

Việc chứng minh là đối tượng cư trú của nước khác được cản cứ vào Giấy chứng nhân cư trú. Trường hợp cá nhân thuộc nước hoặc vùng lãnh thổ đã ký kết Hiệp định thuế với Việt Nam không có quy định cấp Giấy chứng nhân cư trú thì cá nhân cung cấp bản chung Hồ sơ để chứng minh thời gian cư trú.

2. Cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện nêu tại khoản 1, Điều này.

3. Người nộp thuế trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:
   a) Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh.
      a.1) Trường hợp chỉ có một người dùng tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân dùng tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh.
      a.2) Trường hợp nhiều người cùng dùng tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (nôm cá nhân kinh doanh), cùng tham gia kinh doanh thì người nộp thuế là từng thành viên có tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh.
      a.3) Trường hợp trong một hộ gia đình có nhiều người cùng tham gia kinh doanh nhưng chỉ có một người dùng tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh thì người nộp thuế là cá nhân dùng tên trong Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh.
      a.4) Trường hợp cá nhân, hộ gia đình thực tế có kinh doanh nhưng không có Giấy chứng nhân đăng ký kinh doanh (hoặc Chứng chỉ, Giấy phép hành nghề) thì người nộp thuế là cá nhân đăng thực hiện hoạt động kinh doanh.
      a.5) Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mật mục, tài sản khác không có đăng ký kinh doanh, người nộp thuế là cá nhân sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mật mục, tài sản khác. Trường hợp nhiều cá nhân cùng sở hữu nhà, quyền sử dụng đất, mật mục, tài sản khác thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng.
   b) Đối với cá nhân có thu nhập chịu thuế khác.
      b.1) Trường hợp chuyển nhượng bất động sản là dòng sở hữu, người nộp thuế là từng cá nhân đăng sở hữu bất động sản.
      b.2) Trường hợp ụy quyền quản lý bất động sản mà cá nhân được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có các quyền như đối với cá nhân sở hữu bất động sản theo quy định của pháp luật thì người nộp thuế là cá nhân ủy quyền bất động sản.
      b.3) Trường hợp chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Chuyển giao công nghệ mà đối tượng chuyển giao, quyền liên là dòng sở hữu, đăng tác giả của nhiều cá nhân (những tác giả) thì người nộp thuế là từng cá nhân có quyền sở hữu, quyền tác giả và hưởng thu nhập từ việc chuyển giao, chuyển quyền nếu trên.
b.4) Trường hợp cá nhân hưởng quyền thương mại theo quy định của Luật Thương mại mà đối tượng hưởng quyền thương mại là nhiều cá nhân tham gia hưởng quyền thị người nộp thuế là từng cá nhân được hướng thu nhập từ những quyền thương mại.

4. Người nộp thuế theo hướng dẫn tại các khoản 1 và 2, Điều này bao gồm:

a) Cá nhân có quốc tịch Việt Nam kể cả cá nhân được cử đi công tác, lao động, học tập ở nước ngoài có thu nhập chịu thuế.

b) Cá nhân là người không mang quốc tịch Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế, bao gồm: người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam nhưng có thu nhập chịu thuế phát sinh tại Việt Nam.

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế

Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh là thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinh doanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ẩm thực; kinh doanh dịch vụ, kẻ cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.

b) Thu nhập từ hoạt động hành nghề độc lập của cá nhân trong những lĩnh vực, ngành nghề được cấp giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.

c) Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản không đáp ứng đủ điều kiện được miễn thuế hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:

b.1) Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
b.2)TRY CẬP HÀNH THÀNH, TRY CẬP MỘT LẦN ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM GIA KH highlights
kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niec xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.

b.3)PHỤ CẤP QUỐC PHÒNG, AN NINH; CÁC KHÓA TROY CẤP ĐỐI VỚI LỰC LƯỢNG VỮNG TRANG.

b.4)PHỤ CẤP ĐỘC HẢI, NGUY HIỂM ĐỐI VỚI NHỮNG NGÀNH, NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC Ở NƠI LÀM VIỆC CÓ YÊU TỘ ĐỘC HẢI, NGUY HIỂM.

b.5)PHỤ CẤP THU HÚT, PHỤ CẤP KHU VỰC.

b.6)TRY CẤP KHỎ KHÁN ĐỘT XUẤT, TRY CẤP TẠI NĂM LÀO ĐỘNG, BỆNH Ngle nghẻ nghiệp, try cấp một lần khi sinh con hoặc nhân nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng đường sức, phục hồi sức khỏe sau thời sán, try cấp do suy giảm khả năng lao động, try cấp hư tri một lần, tiến tuất hàng tháng, try cấp thôi việc, try cấp mất việc làm, try cấp thất nghiệp và các khoản try cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

b.7)TRY CẤP ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO TRỘI XÃ HỘI THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT.

b.8)PHỤ CẤP PHỤC VỤ ĐỐI VỚI LÃNH ĐẠO CẤP CAO.

b.9)TRY CẤP MỘT LẦN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHI CHUYỂN CÔNG TÁC ĐỂ VƯNG CƠ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÁNH, HƠI TRY MỘT LẦN ĐỐI VỚI CÁN BỘ CÔNG CHỨC LÀM CÔNG TÁC VỀ CHỦ YỆN BIỆN ĐẠO THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT. TRY CẤP CHUYỂN VŨNG MỘT LẦN ĐỐI VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOẠI ĐỂ CỨ TRỤ TẠI VIỆT NAM, NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOẠI.

b.10)PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHÂN VIỆN Y TẾ THÔN, BÂN.

b.11)PHỤ CẤP ĐẶC THỦ NGÀNH NGHERE.

CÁC KHÓA PHỤ CẤP, TRY CẤP VÀ MỨC PHỤ CẤP, TRY CẤP KHÔNG TỊNH VÀO TH характер chủ thuê hướng dẫn tại điểm b, khoản 2. Điều này phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định.

TRƯỞNG HỘP CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN VỀ CÁC KHÓA PHỤ CẤP, TRY CẤP, MỨC PHỤ CẤP, TRY CẤP ÁP DỤNG ĐỐI VỚI KHU VỰC NƯỚC NGOẠI THI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC, CÁC CƠ SỞ KINH DOANH KHÁC ĐƯỢC CÀN CỨ VÀO ĐẠNH MỤC VÀ MỨC PHỤ CẤP, TRY CẤP HƯỚNG DẪN ĐỐI VỚI KHU VỰC NƯỚC NGOẠI ĐỂ TỈNH TRỤ.

TRƯỞNG HỘP KHÔA PHỤ CẤP, TRY CẤP NHÂN ĐƯỢC CAO HƠN MỨC PHỤ CẤP, TRY CẤP THEO HƯỚNG DẪN NÊU TRÊN THI PHÁT VƯỜN PHÁI TỊNH VÀO THỰ HƯỚNG CHỦ THỤ.

RIE günü try cấp chuyển vùng một lần đối với người nước ngoài den cu trừ tại VIỆT NAM, người VIỆT NAM ĐỊ LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOẠI ĐƯỢC TRỤ THEO MỨC GHI TẠI HỘP ĐỒNG LÃO ĐỘNG HOẶC THÓA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẬP THỂ.

c) TIẾN THỰ LÃO NẬN ĐƯỢC ĐƯỜI CÁC HÌNH THỨC NƯỚC: TIẾN HOÀ HỒNG ĐẠI LÝ BẦN HÀNG HOA, TIẾN HOÀ HỒNG MỐI GIỚI; TIẾN THAMILY GIA CÁC ĐẾ TẠI NGHIỆN CƯU KHÓA HỌC, KỸ THUẬT; TIẾN THAMILY GIA CÁC ĐỨ TÁN, ĐẾ ÁN; TIẾN NHUẬN BỰT THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ CHẾ ĐỘ NHUẬN BỰT; TIẾN THAMILY GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY; TIẾN THAMILY
gia biểu diện văn hoá, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiến dịch vụ quảng cáo; tiến dịch vụ khác, thù lao khác.

d) Tiến nhân được từ tham gia hiệp hội kinh doanh, hội đồng quản trị doanh nghiệp, ban kiểm soát doanh nghiệp, ban quản lý dự án, hội đồng quản lý, các hiệp hội, hội nghề nghiệp và các tổ chức khác.

d) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng được như thể:

   d.1) Tiến nhà ở, diện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có).

   Trường hợp cá nhân ở tại trừ số làm việc thì thu nhập chịu thuế cần cứ vào tiền thuế nhà ở hoặc chi phí khấu hao, tiền điện, nước và các dịch vụ khác tính theo tỷ lệ giữa diện tích cá nhân sử dụng đối với diện tích trừ số làm việc.

   Khoản tiền thuế nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hỗ trợ vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hỗ trợ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuế nhà) tại đơn vị.

   d.2) Khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền đóng góp quy trình tư nhân do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động đối với những sản phẩm bảo hiểm có tích lũy về phí bảo hiểm.

   d.3) Phí hội viên và các khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân theo yêu cầu như: chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, thể thao, giải trí, thẩm mỹ, cử thể như sau:

       d.3.1) Khoản phí hội viên (như thể hội viên sân gôn, sân quần vợt, thể sinh hoạt câu lạc bộ văn hoá nghệ thuật, thể dục thể thao...) nếu thể có ghi đích danh cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng. Trường hợp được sử dụng chung, không ghi tên cá nhân hoặc nhóm cá nhân sử dụng thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

       d.3.2) Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khoẻ, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chỉ trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chỉ trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chỉ chung chung cho tất cả người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế.

   d.4) Phân khoản chi vận phòng phạm, công tác phí, điện thoại, trang phục,... cao hơn mức quy định hiện hành của Nhà nước. Mức khoản chi không tính vào thu nhập chịu thuế đối với một số trường hợp như sau:

       d.4.1) Đối với cán bộ, công chức và người làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, đoàn thể, Hội, Hiệp hội: mức khoản chi áp dụng theo văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính.

       d.4.2) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức kinh doanh, các văn phòng đại diện: mức khoản chi áp dụng phù hợp với mức xác định thu nhập
chủ thể thu nhập doanh nghiệp theo các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

d.4.3) Đối với người lao động làm việc trong các tổ chức quốc tế, các văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài: mức khoản chi thực hiện theo quy định của Tổ chức quốc tế, văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài.

d.5) Đối với khoản chi về phương tiện phục vụ du lịch, tiền tập thể người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc và ngược lại thì không tính vào thu nhập thu nhập chịu thuế của người lao động; trường hợp chi được đón riêng từng cá nhân thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân được đón.

d.6) Đối với khoản chỉ trả hỗ trợ đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề cho người lao động phụ hợp với công việc chuyên môn, nghiệp vụ của người lao động hoặc theo kế hoạch của đơn vị sử dụng lao động thì không tính vào thu nhập của người lao động.

d.7) Các khoản loại khác.

Các khoản loại khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuế ké hoạch cho mình danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:

e.1) Tiết kiệm kinh tế theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kinh tế theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cử thệ:

e.1.1) Tiết kiệm kinh tế theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.

e.1.2) Tiết kiệm kinh tế theo các hình thức khen thưởng.

e.1.3) Tiết kiệm kinh tế theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.

e.1.4) Tiết kiệm kinh tế theo các giải thưởng do Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thị đua, Khen thưởng.

e.1.5) Tiết kiệm kinh tế theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.

e.1.6) Tiết kiệm kinh tế theo Kỳ niệm chương, Huy hiệu.

e.1.7) Tiết kiệm kinh tế Bằng khen, Giấy khen.

Thắm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kinh tế theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nếu trên phải phù hợp với quy định
của Luật Thi đua, khen thưởng.

e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.

e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.

e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

g) Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau:

g.1) Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bản thân người lao động và thân nhân của người lao động.

g.1.1) Thân nhân của người lao động trong trường hợp này bao gồm: con dâu, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; cha dâu, mẹ dâu; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dường, mẹ kề; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp.

g.1.2) Mục hỗ trợ không tính vào thu nhập chịu thuế là số tiền thực tế chi trả theo chứng từ trên viế viễn phi nhưng tôi đã không qua số tiền trả viễn phí của người lao động và thân nhân người lao động sau khi đã trừ số tiền chi trả của tổ chức bảo hiểm.

g.1.3) Người sử dụng lao động chỉ tiền hỗ trợ có trách nhiệm: lưu giữ bằng sao chứng từ trả tiền viễn phí có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả phần còn lại sau khi tổ chức bảo hiểm trả trực tiếp với cơ sở khám chữa bệnh) hoặc bằng sao chứng từ trả viễn phí; bản sao chứng từ chi bảo hiểm y tế có xác nhận của người sử dụng lao động (trong trường hợp người lao động và thân nhân người lao động trả toàn bộ viễn phí, tổ chức bảo hiểm trả tiền bảo hiểm cho người lao động và thân nhân người lao động) cùng với chứng từ chi tiền hỗ trợ cho người lao động và thân nhân người lao động mắc bệnh hiểm nghèo.

g.2) Khoản tiền nhân được theo quy định về sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Đảng, đoàn thể.

g.3) Khoản tiền nhân được theo chế độ nhà ở công vụ theo quy định của pháp luật.

g.4) Các khoản nhân được ngoài tiền lương, tiền công do tham gia ý kiến, thẩm định, thẩm tra các văn bản pháp luật, Nghị quyết, các báo cáo chính trị; tham gia các đoàn kiểm tra giám sát; tiếp cư tri, tiếp công dân; trang phục và các công việc khác có liên quan đến phục vụ trực tiếp hoạt động của Văn phòng Quốc hội, Hội đồng dàn tổ và các Ủy ban của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội; Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; Văn phòng Thành ủy, Tỉnh ủy và các Ban của Thành ủy, Tỉnh ủy.

g.5) Khoản tiền an giữ ca, ăn trú do người sử dụng lao động tổ chức bữa ăn giữ ca, ăn trú cho người lao động dưới các hình thức như trực tiếp nấu ăn, mua suất ăn, cấp phiếu ăn.
Trường hợp người sử dụng lao động không tổ chức bůa ăn giữa ca, ăn trưa mà chỉ tiên cho người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân nếu mục chỉ phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp mục chỉ cao hơn mục hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì phần chỉ vượt mục phải tính vào thu nhập chịu thuế của cá nhân.

Mục chỉ cụ thể áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước và các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, các Hội không quá mục hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đối với các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và các tổ chức khác, mục chỉ do Thủ trưởng đơn vị thông nhất với chủ tịch công đoàn quyết định nhưng tối đa không vượt quá mục áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước.

g.6) Khoản tiền mua vé máy bay khởi hối do người sử dụng lao động trả hồ (hoặc thanh toán) cho người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, người lao động là người Việt Nam làm việc ở nước ngoài về phép mới năm mới lần.

Căn cứ xác định khoản tiền mua vé máy bay là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán vé máy bay từ Việt Nam đến quốc gia người nước ngoài mang quốc tịch hoặc quốc gia nơi gia đình người nước ngoài sinh sống và quốc gia; khoản tiền thanh toán vé máy bay từ quốc gia nơi người Việt Nam đang làm việc về Việt Nam và ngược lại.

g.7) Khoản tiền học phí cho con của người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam học tại Việt Nam, con của người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài học tại nước ngoài theo bậc học từ mầm non đến trung học phổ thông do người sử dụng lao động trả hồ.

g.8) Các khoản thu nhập cá nhân nhân được từ các Hội, tổ chức tài trợ không phải tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân nếu cá nhân nhận tài trợ là thành viên của Hội, của tổ chức; kính phí tài trợ được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước hoặc được quản lý theo quy định của Nhà nước; việc sang tác các tác phẩm văn học nghệ thuật, công trình nghiên cứu khoa học... thực hiện niềm vui chính trị của Nhà nước hay theo chương trình hoạt động phù hợp với Điều lệ của Hội, tổ chức đó.

g.9) Các khoản thanh toán mà người sử dụng lao động trả để phục vụ việc điều động, luân chuyển người lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại hợp đồng lao động, tuân thủ lịch lao động chuẩn theo thông lệ quốc tế của một số ngành như dầu khí, khai khoáng.

Căn cứ xác định là hợp đồng lao động và khoản tiền thanh toán về máy bay từ Việt Nam đến quốc gia nơi người nước ngoài cư trú và ngược lại.

Ví dụ 1: Ông X là người nước ngoài được nhà đầu tư Y điều chuyển đến làm việc tại giai khoan trên thêm lục địa Việt Nam. Theo quy định tại hợp đồng lao động, chu kỳ làm việc của ông X tại giai khoan là 28 ngày liên tục, sau đó được nghỉ 28 ngày. Nhà đầu tư Y thanh toán cho ông X các khoản tiền
vé máy bay từ nước ngoài đi đến Việt Nam và ngược lại mỗi lần đổi ça, chỉ phi
cung cấp trực thăng đưa đón ông X trong vụ đàm phán việc từ thiện Việt Nam ra giám khoan và
ngược lại, chỉ phi lưu trú trong trường hợp ông X chịu chung nước trực thăng
dựa ra giám khoan làm việc thì không tính các khoản tiền này vào thu nhập chịu
thuê thu nhập cá nhân của ông X.

3. Thu nhập từ đầu tư vón

Thu nhập từ đầu tư vón là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các
hình thức:

a) Tiền lãi nhận được từ việc cho các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình,
cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh vay theo hợp đồng vay hoặc thỏa
thuần vay, trừ lãi tiền gửi nhận được từ các tổ chức tín dụng, chỉ không
hàng nước ngoài theo hướng dẫn tại tiết g.1, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư
này.

b) Cô tức nhiên được từ việc góp vốn mua cổ phần.

c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu
hạn (bao gồm cả Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp
danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức
kinh doanh khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã; lợi
tục nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định
của Luật các tổ chức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu
tư khác được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

d) Phản tăng thêm của giá trị vốn góp nhận được khi giải thể doanh
nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh
nghiệp hoặc khi rút vốn.

e) Thu nhập nhận được từ lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá
khác do các tổ chức trong nước phát hành, trừ thu nhập theo hướng dẫn tại tiết
g.1 và g.3, điểm g, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

f) Các khoản thu nhập nhận được từ đầu tư vón dưới các hình thức khác
kể cả trường hợp góp vốn đầu tư bằng hiện vật, bằng danh tiếng, bằng quyền sử
dụng đất, bằng phát minh, sáng chế.

g) Thu nhập từ có tức trả bằng có phiếu, thu nhập từ lợi tức chỉ tăng vốn.

4. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được
bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu
hạn (bao gồm cả công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên), công ty hợp
danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh, hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức
kinh tế, tổ chức khác.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ
chuyển nhượng có phiếu, quyền mua có phiếu, trả phiếu, tín phiếu, chứng chỉ
quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; thu
nhập từ chuyển nhượng cố phần của các cá nhân trong công ty cố phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

c) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn dưới các hình thức khác.

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là khoản thu nhập được từ việc chuyển nhượng bất động sản bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất. Tài sản gắn liền với đất bao gồm:

b.1) Nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.

b.2) Kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai.

b.3) Các tài sản khác gắn liền với đất bao gồm các tài sản là sản phẩm nông nghiệp, làm nghề nghiệp, ngũ nghỉ nghiệp (như cây trồng, vật nuôi).

c) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu nhà ở, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai.

d) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền thuê đất, quyền thuê mặt nước.

d) Thu nhập khi góp vốn bằng bất động sản để thành lập doanh nghiệp hoặc tăng vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

e) Thu nhập từ việc ủy quyền quản lý bất động sản mà người được ủy quyền có quyền chuyển nhượng bất động sản hoặc có quyền sử dụng bất động sản theo quy định của pháp luật.

g) Các khoản thu nhập khác nhận được từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Quy định về nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai nếu tại khoản 5 Điều này thực hiện theo pháp luật về kinh doanh bất động sản.

6. Thu nhập từ trúng thưởng

Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây:

a) Trúng thưởng xổ số do các công ty xổ số pháp hành trả thưởng.

b) Trúng thưởng trong các hình thức khuyến mãi khi tham gia mua bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại.

c) Trúng thưởng trong các hình thức cá cược, cá cược được pháp luật cho phép.

d) Trúng thưởng trong các casino được pháp luật cho phép hoạt động.

d) Trúng thưởng trong các trò chơi, cuộc thi có thưởng và các hình thức trúng thưởng khác do các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp, các
đoàn thể và các tổ chức, cả nhân khác tổ chức.

7. Thu nhập từ bán quyền

Thu nhập từ bán quyền là thu nhập nhân được khi chuyển nhượng, chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu triệu theo quyết định của Luật Sở hữu triều; thu nhập từ chuyển giao công nghệ theo quyết định của Luật Chuyển giao công nghệ. Cụ thể như sau:

a) Đối tượng của quyền sở hữu triều thực hiện theo quyết định tại Điều 3 của Luật Sở hữu triều và các vấn bản hưởng dân liên quan, bao gồm:

   a.1) Đối tượng quyền tác giả bao gồm các tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm: ghi hình, ghi âm chương trình phát sóng, tin hiệu về tình trạng chương trình được mã hoá.

   a.2) Đối tượng quyền sở hữu công nghiệp bao gồm sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, bí mật kinh doanh, nhân hiểu, tên thương mại và chi dân địa lý.

b.3) Đối tượng quyền tạo với giống cây trồng là vật liệu nhân giống và vật liệu thu hoạch.

b) Đối tượng của chuyển giao công nghệ thực hiện theo quyết định tại Điều 7 của Luật Chuyển giao công nghệ, bao gồm:

   b.1) Chuyển giao các bí quyết kỹ thuật.

   b.2) Chuyển giao kiến thức kỹ thuật về công nghệ dưới dạng phương án công nghệ, quy trình công nghệ, giải pháp kỹ thuật, công thức, thông số kỹ thuật, bản vẽ, sơ đồ kỹ thuật, chương trình máy tính, thông tin dự liệu.

   b.3) Chuyển giao giải pháp hợp lý hóa sản xuất, đối với công nghệ.

Thu nhập từ chuyển giao, chuyển quyền các đối tượng của quyền sở hữu triều và chuyển giao công nghệ nếu trên bao gồm cả trường hợp chuyển nhượng lại.

8. Thu nhập từ hưởng quyền thương mại

Hưởng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bền hưởng quyền cho phép và yêu cầu bên nhân quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo các điều kiện của bên hưởng quyền tại hợp đồng hưởng quyền thương mại.

Thu nhập từ hưởng quyền thương mại là các khoản thu nhập mà cá nhân nhân được từ các hợp đồng hưởng quyền thương mại nếu trên, bao gồm cả trường hợp hưởng quyền lại quyền thương mại theo quyết định của pháp luật về hưởng quyền thương mại.

9. Thu nhập từ nhân thừa kế

Thu nhập từ nhân thừa kế là khoản thu nhập mà cá nhân nhận được theo di chúc hoặc theo quyết định của pháp luật về thừa kế, cụ thể như sau:
a) Đối với nhân thửa kế là chứng khoán bao gồm: cờ phiếu, quyền mua cỏ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cỏ phân của cá nhân trong công ty có phân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhân thửa kế là phân vốn trong các tổ chức kinh tế, cỏ sở kinh doanh bao gồm: vốn góp trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cỏ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cỏ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cỏ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhân thửa kế là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhân được từ thửa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ thửa kế là bất động sản theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.

d) Đối với nhân thửa kế là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: ô tô; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu dấy; thuyền, kể cả du thuyền; tàu bay; súng sắn, súng thể thao.

10. Thu nhập từ nhân quá tăng

Thu nhập từ nhân quá tăng là khoản thu nhập của cá nhân nhân được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cụ thể như sau:

a) Đối với nhân quá tăng là chứng khoán bao gồm: cỏ phiếu, quyền mua cỏ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định của Luật Chứng khoán; cỏ phân của cá nhân trong công ty có phân theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Đối với nhân quá tăng là phân vốn trong các tổ chức kinh tế, cỏ sở kinh doanh bao gồm: vốn trong công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, công ty hợp danh, hợp đồng hợp tác kinh doanh; vốn trong doanh nghiệp tư nhân, cỏ sở kinh doanh của cá nhân; vốn trong các hiệp hội, quỹ được phép thành lập theo quy định của pháp luật hoặc toàn bộ cỏ sở kinh doanh nếu là doanh nghiệp tư nhân, cỏ sở kinh doanh của cá nhân.

c) Đối với nhân quá tăng là bất động sản bao gồm: quyền sử dụng đất; quyền sử dụng đất có tài sản gắn liền với đất; quyền sở hữu nhà, kể cả nhà ở hình thành trong tương lai; kết cấu hạ tầng và các công trình xây dựng gắn liền với đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai; quyền thuê đất; quyền thuê mặt nước; các khoản thu nhập khác nhân được từ thửa kế là bất động sản dưới mọi hình thức; trừ thu nhập từ quá tăng là bất động sản hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này.
d) Đối với nhân quả tảng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước như: tổ; xe gắn máy, xe mô tô; tàu thủy, kẻ cá sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu dấy; thuyền, kẻ cá du thuyền; tàu bay; rừng sản, rừng thể thao.

Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế

1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/ND-CP, các khoản thu nhập được miễn thuế bao gồm:

a) Thu nhập từ chuyển những bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) giữa: vợ với chồng; cha dê, mẹ đẻ với con dê; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; bố vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

Trường hợp bất động sản (bao gồm cả nhà ở hình thành trong tương lai, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định pháp luật về kinh doanh bất động sản) do vợ hoặc chồng tao lập trong thời kỳ hôn nhân được xác định là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn được phân chia theo thỏa thuận hoặc do tòa án phân quyết theo việc phân chia tài sản này thuộc diện được miễn thuế.

b) Thu nhập từ chuyển những nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển những chi có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

b.1) Cá nhân chuyển những nhà ở, quyền sử dụng đất ở được miễn thuế theo hướng dẫn tại điều b, khoản 1, Điều này phải đồng thời đáp ứng các điều kiện sau:

b.1.1) Điều c) duy nhất quyền sở hữu một nhà ở hoặc quyền sử dụng một thừa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thừa đất đó) tại thời điểm chuyển nhượng, cụ thể như sau:

b.1.1.1) Việc xác định quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở căn cứ vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.1.2) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở có chứng quyền sở hữu, đất ở có chứng quyền sử dụng thì chỉ cá nhân chưa có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nơi khác được miễn thuế; cá nhân có chứng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở còn có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở khác không được miễn thuế.

b.1.1.3) Trường hợp vợ chồng có chứng quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở và cùng là duy nhất cửa chứng vợ chồng những vợ hoặc chồng còn có nhà ở, đất ở riêng, khi chuyển những nhà ở, đất ở của chứng vợ chồng thì vợ hoặc chồng chưa có nhà ở, đất ở riêng được miễn thuế; chồng hoặc vợ có nhà ở, đất ở riêng không được miễn thuế.
b.1.2) Có quyền số hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

Thời điểm xác định quyền số hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở là ngày cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền số hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.1.3) Chuyển nhượng toàn bộ nhà ở, đất ở.

Trường hợp cá nhân có quyền hoặc chung quyền số hữu nhà, quyền sử dụng đất ở duy nhất nhưng chuyển nhượng một phần thì không được miễn thuế cho phần chuyển nhượng đó.

b.2) Nhà ở, đất ở duy nhất được miễn thuế do cá nhân chuyển nhượng bất động sản tự khai và chịu trách nhiệm. Nếu phát hiện không đúng sẽ bị xử lý truy thu thuế và phạt về hành vi vi phạm pháp luật thuế theo quy định của pháp luật về quan lý thuế.

b.3) Trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không thuộc diện được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 1, Điều này.

c) Thu nhập từ giá trị quyền sử dụng đất của cá nhân được Nhà nước giao đất không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cá nhân được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi giao đất, nếu chuyển nhượng diện tích đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì khai, nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản hướng dẫn tại Điều 12 Thông tư này.

d) Thu nhập từ nhân thửa kế, quá tảng là bất động sản (bao gồm cả nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản) giửa: vô với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội, ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

e) Thu nhập từ chuyển đổi đất nông nghiệp để hợp lý hoá sản xuất nông nghiệp nhưng không làm thay đổi mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, được Nhà nước giao để sản xuất.

f) Thu nhập của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, làm nghề, làm nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế thông thường chưa chế biến thành sản phẩm khác.

Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất theo hướng dẫn tại Điều này phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

e.1) Có quyền sử dụng đất, quyền thuê đất, quyền sử dụng mặt nước, quyền thuê mặt nước hợp pháp để sản xuất và trực tiếp tham gia lao động sản xuất nông nghiệp, làm nghề, làm nuôi, nuôi trồng thủy sản.
Trường hợp đi thuê lại đất, mặt nước của tổ chức, cá nhân khác thì phải có văn bản thuê đất, mặt nước theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp hô gia đình, cá nhân nhận khoán trong rừng, chăn soc, quân lỳ và bảo vệ rừng với các công ty Lâm nghiệp). Đối với hoạt động đánh bắt thủy sản phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc hoạt động thuê tàu, thuyền sử dụng vào mục đích đánh bắt và trực tiếp tham gia hoạt động đánh bắt thủy sản (trừ trường hợp đánh bắt thủy sản trên sông bằng hình thức đẩy sông (day cá) và không thuộc những hoạt động khai thác thủy sản bị cấm theo quy định của pháp luật).

e.2) Thực tế cự trục tại địa phương nơi diện ra hoạt động săn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm nuôi, nuôi trồng, đánh bắt thủy sản.

Địa phương nơi diện ra hoạt động săn xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm nuôi, nuôi trồng thủy sản theo hướng dẫn này là quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (gọi chung là đơn vị hành chính cấp huyện) hoặc huyện giải ranh với nơi diện ra hoạt động săn xuất.

 Riêng đối với hoạt động đánh bắt thủy sản thì không phù thuộc nơi cự trục.

e.3) Các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, lâm nuôi, nuôi trồng đánh bắt thủy sản chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc một số chế biến thương là sản phẩm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thống thương khác.

g) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

g.1) Lãi tiền gửi được miễn thuế theo quy định tại điểm này là thu nhập cá nhân nhận được từ lãi gửi Đồng Việt Nam, vàng, ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thanh lập và hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng dưới các hình thức gửi không ký hạn, có kỳ hạn, gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoan trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

Cần cừ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi tiền gửi là số tiết kiệm (hoặc thẻ tiết kiệm), chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các giấy tờ khác theo nguyên tắc có hoan trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi theo thỏa thuận.

g.2) Lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là khoản lãi mà cá nhân nhận được theo hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ của các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cần cừ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ là chứng từ trả tiền lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

g.3) Lãi trái phiếu Chính phủ là khoản lãi mà cá nhân nhận được từ việc mua trái phiếu Chính phủ do Bộ Tài chính phát hành.

Cần cừ để xác định thu nhập miễn thuế đối với thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ là mến giá, lãi suất và kỳ hạn trên trái phiếu Chính phủ.
h) Thu nhập từ квар hiói được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Căn cứ xác định thu nhập từ квар hiói được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trừ hoá (nếu có).

i) Thu nhập từ phấn tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phấn tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm thêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

  \[ 60.000 \text{ đồng/giờ} - 40.000 \text{ đồng/giờ} = 20.000 \text{ đồng/giờ} \]

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

  \[ 80.000 \text{ đồng/giờ} - 40.000 \text{ đồng/giờ} = 40.000 \text{ đồng/giờ} \]

i.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phân ấn rõ thời gian làm thêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm thêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

k) Tiền lương hưởng do Quy bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưởng được hãng hàng không Quy hiệu tổ tư quyền.

Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưởng được trả từ nước ngoài.

m) Thu nhập từ học bổng, bao gồm:

m.1) Học bổng nhận được từ ngân sách Nhà nước bao gồm: học bổng của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường công lập hoặc các loại học bổng khác có nguồn từ ngân sách Nhà nước.

m.2) Học bổng nhận được từ tổ chức trong nước và ngoài nước (bao gồm cả khoản tiền sinh hoạt phí) theo chương trình hỗ trợ khuyến học của tổ chức đó.
Tôi chắc trả học bông cho cá nhân nếu tại điểm này phải lưu giữ các quyết định cấp học bông và các chứng từ trả học bông. TrÝng hợp cá nhân nhận học bông trực tiếp từ các tổ chức nước ngoài thì cá nhân nhận thư nhập phải lưu giữ tài liệu, chứng từ chứng minh thư nhập nhận được là học bông do các tổ chức nước ngoài cấp.

n) Thu nhập từ bộ thương hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe; tiền bộ thương tại nạn lao động; tiền bộ thương, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bộ thương, hỗ trợ, tài định cư; các khoản bộ thương Nhà nước và các khoản bộ thương khác theo quy định của pháp luật về bộ thương Nhà nước. Cụ thể như sau:

n.1) Thu nhập từ bộ thương hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe là khoản tiền mà cá nhân nhận được do tổ chức bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe trả cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã ký kết. Căn cứ xác định khoản bộ thương này là văn bản hoặc quyết định bộ thương của tổ chức bảo hiểm hoặc toạ án và chứng từ trả tiền bộ thương.

n.2) Thu nhập từ tiền bộ thương tại nạn lao động là khoản tiền người lao động nhận được từ người sử dụng lao động hoặc quy bảo hiểm xã hội do bị tại nạn trong quá trình tham gia lao động. Căn cứ xác định khoản bộ thương này là văn bản hoặc quyết định bộ thương của người sử dụng lao động hoặc toạ án và chứng từ chi bộ thương tại nạn lao động.

n.3) Thu nhập từ bộ thương, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bộ thương, hỗ trợ, tài định cư là tiền bộ thương, hỗ trợ do Nhà nước thu hồi đặt, kẻ cá các khoản thu nhập do các tổ chức kinh tế bộ thương, hỗ trợ khi thực hiện thu hồi đặt theo quy định.

Căn cứ để xác định thu nhập từ bộ thương, hỗ trợ theo quy định của pháp luật về bộ thương, hỗ trợ, tài định cư là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc thu hồi đặt, bộ thương tài định cư và chứng từ chi tiền bộ thương.

n.4) Thu nhập từ bộ thương Nhà nước và các khoản bộ thương khác theo quy định của pháp luật về bộ thương Nhà nước là khoản tiền cá nhân được bộ thương do các quyết định xử phát vi phạm hành chính không đúng của người có thẩm quyền, của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền gây thiệt hại đến quyền lợi của cá nhân; thu nhập từ bộ thương cho người bị oan do cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự quyết định. Căn cứ xác định khoản bộ thương này là quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền buộc cơ quan hoặc cá nhân có quyết định sai phải bộ thương và chứng từ chi bộ thương.

p) Thu nhập nhận được từ các quyết từ thiện được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vi mục đích từ thiện, nhận dào, khuyến học không nhằm mục đích thu lợi nhuận.

Quy từ thiện nếu tại điểm này là quy từ thiện được thành lập và hoạt động
theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Căn cứ xác định thu nhập nhân được từ các quỹ từ thiện được miễn thuế tại điểm này là vấn bản hoặc quyết định trao khoản thu nhập của quỹ từ thiện và chứng cứ chi tiền, hiện vật từ quỹ từ thiện.

q) Thu nhập nhân được từ các nguồn viên trợ của nước ngoài vi mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức Chính phủ và phi Chính phủ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Căn cứ xác định thu nhập được miễn thuế tại điểm này là vấn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt việc nhận viên trợ.

2. Thủ tục, hồ sơ miễn thuế đối với các trường hợp miễn thuế nếu tại điểm a, b, c, d, khoản 1, Điều này được thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

Điều 4. Giảm thuế

Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/ND-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoạ hoạn, tai nạn, bênh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:

1. Xác định số thuế được giảm


b) Số thuế phải nộp làm căn cứ xét giảm thuế là tổng số thuế thu nhập cá nhân mà người nộp thuế phải nộp trong năm tính thuế, bao gồm:

b.1) Thuế thu nhập cá nhân đã nộp hoặc đã khấu trừ đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trường thương, thu nhập từ bán quyền, thu nhập từ những quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quá cảnh.

b.2) Thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

c) Căn cứ để xác định mức độ thiệt hại được giảm thuế là tổng chi phí thực tế để khắc phục thiệt hại trừ (-) di các khoản bồi thường nhân được từ tổ chức bảo hiểm (nếu có) hoặc từ tổ chức, cá nhân gây ra tai nạn (nếu có).

d) Số thuế giảm được xác định như sau:

d.1) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế lớn hơn mức độ thiệt hại.

   d.2) Trường hợp số thuế phải nộp trong năm tính thuế nhỏ hơn mức độ thiệt hại thì số thuế giảm bằng số thuế phải nộp.
2. Thủ tục, hồ sơ xét giảm thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra đồng Việt Nam

1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng Đồng Việt Nam. Trường hợp thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân được tính bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh thuế thu nhập.

Đối với loại ngoại tệ không có tỷ giá đổi mới với Đồng Việt Nam thì phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá đổi mới với Đồng Việt Nam.

2. Thu nhập chịu thuế thu nhập được không bằng tiền phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo giá thị trường của sản phẩm, dịch vụ hoặc sản phẩm, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh thuế thu nhập.

Điều 6. Kỳ tính thuế

1. Đối với cá nhân cư trú
   a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

   Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế được tính theo năm dương lịch.

   Trường hợp trong năm dương lịch, cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên thì kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Từ năm thứ hai, kỳ tính thuế căn cứ theo năm dương lịch.


   b) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh thu nhập: áp dụng đối với thu nhập từ đầu tư vốn, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ trúng thưởng, thu nhập từ bán quyền, thu nhập từ những quyền thương mại, thu nhập từ thừa kế, thu nhập từ quá tặng.

   c) Kỳ tính thuế theo từng lần phát sinh hoặc theo năm áp dụng đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

2. Đối với cá nhân không cư trú

   Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú được tính theo từng lần phát sinh thu nhập.

   Trường hợp cá nhân kinh doanh không cư trú có địa điểm kinh doanh cố định như cửa hàng, quầy hàng thì kỳ tính thuế áp dụng như đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh.
Chương II
CẤN CỨ TỈNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ

Điều 7. Căn cứ tình thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau:

1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:
   a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.
   b) Các khoản đóng bảo hiểm, quy hiến tri tự nguyên theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.
   c) Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lý tính từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bậc thuế</th>
<th>Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)</th>
<th>Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)</th>
<th>Thuế suất (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Đ名师 60</td>
<td>Đ名师 5</td>
<td>5</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trên 60 đến 120</td>
<td>Trên 5 đến 10</td>
<td>10</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trên 120 đến 216</td>
<td>Trên 10 đến 18</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Trên 216 đến 384</td>
<td>Trên 18 đến 32</td>
<td>20</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Trên 384 đến 624</td>
<td>Trên 32 đến 52</td>
<td>25</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Trên 624 đến 960</td>
<td>Trên 52 đến 80</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Trên 960</td>
<td>Trên 80</td>
<td>35</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3. Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công là tổng số thuế tính theo từng bậc thuế suất. Số thuế tính theo từng bậc thu nhập bằng thu nhập tính thuế của bậc thuế suất nhân với thuế suất tương ứng của bậc thu nhập đó.

Để thuận tiện cho việc tính toán, có thể áp dụng phương pháp tính rút gọn theo phụ lục số 01/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.
Vi dụ 4: Bà C có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng là 40 triệu đồng và nộp các khoản bảo hiểm là: 7% bảo hiểm xã hội, 1,5% bảo hiểm y tế trên tiền lương. Bà C nuôi 2 con dưới 18 tuổi, trong tháng Bà C không đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học. Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp trong tháng của Bà C được tính như sau:

- Thu nhập chịu thuế của Bà C là 40 triệu đồng.
- Bà C được giảm trừ các khoản sau:
  + Giảm trừ gia cảnh cho bán thân: 9 triệu đồng
  + Giảm trừ gia cảnh cho 02 người phụ thuộc (2 con):
    3,6 triệu đồng × 2 = 7,2 triệu đồng
  + Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
    40 triệu đồng × (7% + 1,5%) = 3,4 triệu đồng
Tổng cộng các khoản được giảm trừ:
9 triệu đồng + 7,2 triệu đồng + 3,4 triệu đồng = 19,6 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế của Bà C là:
  40 triệu đồng - 19,6 triệu đồng = 20,4 triệu đồng
- Số thuế phải nộp:
  Cách 1: Số thuế phải nộp tính theo từng bậc của Biểu thuế lũy tiến từng phần:
  + Bậc 1: thu nhập tính thuế đến 5 triệu đồng, thuế suất 5%:
    5 triệu đồng × 5% = 0,25 triệu đồng
  + Bậc 2: thu nhập tính thuế trên 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng, thuế suất 10%:
    (10 triệu đồng - 5 triệu đồng) × 10% = 0,5 triệu đồng
  + Bậc 3: thu nhập tính thuế trên 10 triệu đồng đến 18 triệu đồng, thuế suất 15%:
    (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15% = 1,2 triệu đồng
  + Bậc 4: thu nhập tính thuế trên 18 triệu đồng đến 32 triệu đồng, thuế suất 20%:
    (20,4 triệu đồng - 18 triệu đồng) × 20% = 0,48 triệu đồng
- Tổng số thuế Bà C phải tạm nộp trong tháng là:
  0,25 triệu đồng + 0,5 triệu đồng + 1,2 triệu đồng + 0,48 triệu đồng = 2,43 triệu đồng
  Cách 2: Số thuế phải nộp tính theo phương pháp rút gọn:
  Thu nhập tính thuế trong tháng 20,4 triệu đồng là thu nhập tính thuế thuộc bậc 4. Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp như sau:
20,4 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 2,43 triệu đồng

4. Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thuế nhập tinh thuế

Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người lao động theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này không bao gồm thuế thì phải quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thuế nhập tinh thuế theo Phụ lục số 02/PL-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thuế nhập chịu thuế. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập là căn cứ quy đổi thành thuế nhập tinh thuế là thu nhập thực nhận cộng (+) các khoản lợi ích do người sử dụng lao động trả thay cho người lao động (nếu có) trừ (-) các khoản giảm trừ. Trường hợp trong các khoản trả thay có tiền thuế nhà thì tiền thuế nhà tính vào thu nhập là căn cứ quy đổi bằng số thuế trả nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế tại đơn vị (chưa bao gồm tiền thuế nhà).

Công thức xác định thu nhập là căn cứ quy đổi:

\[ \text{Thu nhập làm căn cứ quy đổi} = \text{Thu nhập} + \text{Các khoản} - \text{Các khoản giảm trừ} \]

Trong đó:
- Thu nhập thực nhận là tiền lương, tiền công không bao gồm thuế mà người lao động nhận được hàng tháng.
- Các khoản trả thay là các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền do người sử dụng lao động trả cho người lao động theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này.
- Các khoản giảm trừ bao gồm: giảm trừ gia cảnh; giảm trừ bảo hiểm, quỹ hỗ trợ từ nguồn; giảm trừ đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư này.

Ví dụ 5: Năm 2014, theo hợp đồng lao động kỳ giữa Ông D và Công ty X thì Ông D được trả lương hàng tháng là 31,5 triệu đồng, ngoài tiền lương Ông D được công ty X trả thay phí hội viên câu lạc bộ thể thao 1 triệu đồng/tháng. Ông D phải đóng bảo hiểm bắt buộc là 1,5 triệu đồng/tháng. Công ty X chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định thay cho ông D. Trong năm Ông D chỉ tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân, không có người phụ thuộc và không phát sinh dòng đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:
- Thu nhập làm căn cứ quy đổi là:
  \[ 31,5 \text{ triệu đồng} + 1 \text{ triệu đồng} - (9 \text{ triệu đồng} + 1,5 \text{ triệu đồng}) = 22 \text{ triệu đồng} \]
- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
  \[ (22 \text{ triệu đồng} - 1,65 \text{ triệu đồng})/0,8 = 25,4375 \text{ triệu đồng} \]
- Thuế thu nhập cá nhân Ông D phải nộp (áp dụng cách tính thuế rút gọn theo Phụ lục số 01/PL-TNCN) là:
25,4375 triệu đồng × 20% - 1,65 triệu đồng = 3,4375 triệu đồng

Ví dụ 6: Giả sử ông D tại ví dụ 5 nêu trên còn được công ty X trả thay tiền thuê nhà là 6 triệu đồng/tháng. Thue thu nhập cá nhân phải nộp hàng tháng của Ông D như sau:

Bước 1: Xác định tiền thuế nhà trả thay được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi
- Thu nhập làm căn cứ quy đổi (không gồm tiền thuê nhà):
  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng - (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 22 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế (xác định theo Phụ lục số 02/PL-TNCN) là:
  \( \frac{(22 \text{ triệu đồng} - 1,65 \text{ triệu đồng})}{0,8} = 25,4375 \text{ triệu đồng} \)
- Thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
  25,4375 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 35,9375 triệu đồng/tháng
- 15% Tổng thu nhập chịu thuế (không gồm tiền thuê nhà):
  \( 35,9375 \text{ triệu đồng} \times 15\% = 5,390 \text{ triệu đồng/tháng} \)
Vậy tiền thuế nhà được tính vào thu nhập làm căn cứ quy đổi là 5,390 triệu đồng/tháng

Bước 2: Xác định thu nhập tính thuế
- Thu nhập làm căn cứ để quy đổi thành thu nhập tính thuế:
  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng - (9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng) = 27,39 triệu đồng/tháng
- Thu nhập tính thuế (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
  \( \frac{(27,39 \text{ triệu đồng} - 3,25 \text{ triệu đồng})}{0,75} = 32,187 \text{ triệu đồng/tháng} \)
- Thuế thu nhập cá nhân phải nộp:
  32,187 triệu đồng × 25% - 3,25 triệu đồng = 4,797 triệu đồng/tháng
- Thu nhập chịu thuế hàng tháng của ông D là:
  31,5 triệu đồng + 1 triệu đồng + 5,390 triệu đồng + 4,797 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng

Hoặc xác định theo cách:
  32,187 triệu đồng + 9 triệu đồng + 1,5 triệu đồng = 42,687 triệu đồng/tháng.

b) Trường hợp cá nhân thuộc diện quyết toán thuế theo quy định thì thu nhập chịu thuế của năm là tổng thu nhập chịu thuế của từng tháng được xác định trên cơ số thu nhập tính thuế đã quy đổi. Trường hợp cá nhân có thu nhập không bao gồm thuế từ nhiều tổ chức trả thu nhập thì thu nhập chịu thuế của
năm là tổng thu nhập chịu thuế từng tháng tại các tổ chức trả thu nhập trong năm.

Ví dụ 7: Giả sử Ông D tại ví dụ 6 trên, ngoài thu nhập tại công ty X, từ tháng 01/2014 đến tháng 5/2014 ông còn có hợp đồng nhận thu nhập tại công ty Y là 12 triệu đồng/tháng. Công ty Y cũng trả thay thuế thu nhập cá nhân cho Ông D.

Quyết toán thuế thu nhập cá nhân của ông D năm 2014 như sau:
- Tại công ty X, thu nhập chịu thuế năm của ông D là:
  42,687 triệu đồng \( \times \) 12 tháng = 512,244 triệu đồng
- Tại công ty Y:
  + Thu nhập tính thuế hàng tháng (quy đổi theo Phụ lục số 02/PL-TNCN):
    \( (12 \text{ triệu đồng} - 0,75 \text{ triệu đồng})/0,85 = 13,235 \text{ triệu đồng} \)
  + Thu nhập chịu thuế năm tại công ty Y:
    13,235 triệu đồng \( \times \) 5 tháng = 66,175 triệu đồng
- Tổng thu nhập chịu thuế của ông D năm 2014:
  512,244 triệu đồng + 66,175 triệu đồng = 578,419 triệu đồng
- Thu nhập tính thuế hàng tháng:
  \( (578,419 \text{ triệu đồng} : 12 \text{ tháng}) - (9 \text{ triệu đồng} + 1,5 \text{ triệu đồng}) = 37,702 \text{ triệu đồng} \)
- Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp trong năm:
  \((37,702 \text{ triệu đồng} \times 25\% - 3,25 \text{ triệu đồng}) \times 12 \text{ tháng} = 74,105 \text{ triệu đồng} \)

5. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ hoạt động đại lý xổ số, từ đại lý bảo hiểm, từ bản hàng đa cấp là thu nhập tính thuế và tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Cụ thể như sau:

a) Thu nhập tính thuế là thu nhập chịu thuế từ hoạt động đại lý xổ số, từ hoạt động đại lý bảo hiểm, từ bản hàng đa cấp bao gồm: hoa hồng của đại lý, các khoản thưởng dưới mọi hình thức, các khoản hỗ trợ và các khoản khác mà cá nhân nhận được từ công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm công ty Xố số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân.

c) Tỷ lệ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân:

  c.1) Công ty Xố số kiến thiết thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế hàng tháng của cá nhân như sau:
Đơn vị: 1.000 đồng Việt Nam

<table>
<thead>
<tr>
<th>Thu nhập tính thuế/tháng</th>
<th>Tỷ lệ khấu trừ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Đimporte 9.000</td>
<td>0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Trên 9.000</td>
<td>5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

c.2) Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên thu nhập tính thuế hàng tháng của cá nhân như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Thu nhập tính thuế/tháng</th>
<th>Tỷ lệ khấu trừ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Đimporte 9.000</td>
<td>0%</td>
</tr>
<tr>
<td>Trên 9.000 đến 20.000</td>
<td>5%</td>
</tr>
<tr>
<td>Trên 20.000</td>
<td>10%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

6. Cần cứ tính thuế đổi với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc, tiền tích lũy đóng quỹ như trích từ nguyên là khoản tiền phi tích lũy mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích lũy đóng góp quỹ như trích từ nguyên, do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động và tỷ lệ khấu trừ 10%.

Trước khi trả tiền bảo hiểm, tiền lương thu nhập cho cá nhân, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ như trích từ nguyên có trách nhiệm theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phi tích lũy, tiền tích lũy đóng góp quỹ như trích từ nguyên tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý quỹ như trích từ nguyên có trách nhiệm theo dõi riêng phần phí bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích lũy đóng góp quỹ như trích từ nguyên do người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động để làm căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân.

Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

1. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế.

Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:

a) Đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán,
hoá đơn chứng từ.

a.1) Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hoá đơn, chứng từ không xác định được doanh thu, chỉ phí và thu nhập chịu thuế (sau đây gọi tắt là cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán).

a.1.1) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thì thu nhập chịu thuế xác định như sau:

$$\text{Thu nhập chịu thuế} = \text{Doanh thu khoán} \times \text{Tỷ lệ thu nhập trong kỳ tính thuế}$$

Trong đó:
- Doanh thu khoán được xác định theo tài liệu kê khai của cá nhân kinh doanh, có số đủ liệu của cơ quan thuế, kết quả điều tra doanh thu thực tế của cơ quan thuế và ý kiến thẩm vấn của Hội đồng tư vấn thuế xã, phường.
- Tỷ lệ thu nhập chịu thuế án định được xác định theo hướng dẫn điểm a.4, khoản 1, Điều này.

a.1.2) Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn quyền, nếu trong quy doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu khoán thì ngoài việc nộp thuế theo doanh thu khoán còn phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân đối với phần doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu khoán.

a.1.2.1) Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có sử dụng hóa đơn quyền, nếu trong quy doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu khoán thì ngoài việc nộp thuế theo doanh thu khoán còn phải nộp bổ sung thuế thu nhập cá nhân đối với phần doanh thu trên hoá đơn cao hơn doanh thu khoán.

Thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh được xác định như sau:

$$\text{Thu nhập chịu thuế từng lần} = \text{Doanh thu tinh thuế} \times \text{Tỷ lệ thu nhập phát sinh lần phát sinh}$$

Trong đó:
- Doanh thu tinh thuế từng lần phát sinh được xác định theo hợp đồng và các chứng từ mua bán.
- Tỷ lệ thu nhập chịu thuế từng lần được xác định theo hướng dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.

a.1.2.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán sử dụng hóa đơn quyền có yếu cầu hoàn thuế thu nhập cá nhân thì doanh thu tính thuế của năm được xác định như sau:

- Nếu doanh thu trên hoá đơn của cá nhân thấp hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu khoán.
- Nếu doanh thu trên hoá đơn của cá nhân cao hơn doanh thu khoán thì doanh thu tính thuế của năm là doanh thu trên hoá đơn.
a.2) Đối với cá nhân kinh doanh chỉ häch toàn được doanh thu không häch toàn được chi phí thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

\[
\text{Thu nhập chịu thuế} = \text{Doanh thu tính thuế} - \text{Thuế khác trong tinh thuế} - \text{Thuế án định}\
\]

Trong đó:
- Doanh thu tính thuế không häch toàn được chi phí tính thuế được xác định theo hướng dẫn tại điểm b.1, khoản 1, Điều này.
- Tý lệ thuế chịu thuế án định được xác định theo hướng dẫn tại điểm a.4, khoản 1, Điều này.
- Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình kinh doanh gồm: tiền phát vi phạm hợp đồng; tiền phát do chậm thanh toán; tiền lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán; tiền lãi do bán hàng trả chậm, trả góp; tiền lãi do bán tài sản có định; tiền bán phụ liệu, phế phẩm và thu nhập chịu thuế khác.

a.3) Đối với cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyên) và cá nhân không kinh doanh có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyên) và cá nhân không kinh doanh có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% tính trên thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh.

Thu nhập chịu thuế của từng lần phát sinh được xác định tương tự như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoản sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế ban lệnh theo từng số theo hướng dẫn tại tiết a.1.2.2, điểm a, khoản 1, Điều này.

a.4) Tý lệ thu nhập chịu thuế án định

Tý lệ thu nhập chịu thuế án định tính trên doanh thu áp dụng đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúng pháp luật về kế toán, hoá đơn, chứng từ; cá nhân kinh doanh lưu động và cá nhân không kinh doanh như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Hoạt động</th>
<th>Tý lệ thu nhập chịu thuế án định (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Phân phối, cung cấp hàng hoá</td>
<td>7</td>
</tr>
<tr>
<td>Dịch vụ, xây dựng không bao thu nguyên vật liệu</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>Sản xuất, vận tàng, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thu nguyên vật liệu</td>
<td>15</td>
</tr>
<tr>
<td>Hoạt dòng kinh doanh khác</td>
<td>12</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Đối với cá nhân kinh doanh nhiều ngành nghề thì áp dụng theo tỷ lệ của hoạt động kinh doanh chính. Trường hợp cá nhân thực tế kinh doanh nhiều ngành nghề và không xác định được ngành nghề kinh doanh chính thì áp dụng theo tỷ lệ của “Hoạt động kinh doanh khác”.

b) Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán hoà đơn, chứng từ thì thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

\[
\text{Thu nhập chịu thuế} = \text{Doanh thu tính thuế} - \text{Chi phí hợp lý} + \text{Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế khác trong kỳ tính thuế khác trong kỳ tính thuế}
\]

b.1) Doanh thu tính thuế trong kỳ tính thuế

Doanh thu tính thuế chịu thuế từ kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng hoa, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền công ứng hàng hoa, dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế bao gồm cả khoản trừ giá, phụ thu, phụ trừ mà cá nhân kinh doanh được hưởng không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền và được xác định theo số sách kế toán.

b.1.1) Thước điểm xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế như sau:

b.1.1.1) Đối với hoạt động bán hàng hoa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hoa hoặc thời điểm lắp hoa đơn bán hàng.

b.1.1.2) Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ cho người mua hoặc thời điểm lắp hoa đơn cung ứng dịch vụ. Đối với hoạt động cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác là thời điểm hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Trường hợp thời điểm lắp hoa đơn trước thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoa (hoặc dịch vụ hoàn thành) thì thời điểm xác định doanh thu được tính theo thời điểm lắp hoa đơn hoặc ngược lại.

b.1.2) Doanh thu tính thuế chịu thuế đối với một số trường hợp được xác định như sau:

b.1.2.1) Đối với hàng hoa bán theo phương thức trả góp được xác định theo giá bán hàng hoa trả tiền mỗi lần, không bao gồm tiền lãi trả góp.

b.1.2.2) Đối với hàng hoa, dịch vụ bán theo phương thức trả chậm là tiền bán hàng hoa, dịch vụ trả một lần, không bao gồm tiền lãi trả chậm.

Trường hợp việc thanh toán theo hợp đồng mua bán theo phương thức trả góp, trả chậm kéo dài nhiều kỳ tính thuế theo doanh thu là số tiền phải thu của người mua trong kỳ tính thuế không bao gồm lãi trả góp, trả chậm theo thời hạn quy định trong hợp đồng.

Việc xác định chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế đối với hàng hoa bán trả góp, trả chậm theo diện theo nguyên tắc chỉ phí phải phù hợp với doanh thu.

b.1.2.3) Đối với hàng hoa, dịch vụ do cá nhân kinh doanh làm ra dùng để trao đổi, biểu, tặng, trang bị, thưởng cho người lao động, doanh thu được xác
đinh theo giải bán hàng hoá, dịch vụ cũng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi, biểu, tăng, trang bị, thường cho người lao động.

b.1.2.4) Đối với hàng hoá, dịch vụ do cá nhân kinh doanh làm ra tự dùng để phục vụ cho quá trình sản xuất, kinh doanh của cá nhân thì doanh thu là chỉ phí sản xuất ra sản phẩm hàng hoá, dịch vụ đó.

b.1.2.5) Đối với hoạt động giao công hàng hoá thì doanh thu là tổng số tiền thu về từ hoạt động giao công bao gồm cả tiền công, nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chỉ phí khác phục vụ cho việc giao công hàng hoá.

b.1.2.6) Đối với nhận đại lý, kury gửi bán hàng đúng giá quy định của cá nhân kinh doanh giao đại lý, kury gửi hước hoá hong thi doanh thu là tiền hoá hong được hưởng theo hợp đồng đại lý, kury gửi hàng hoá.

b.1.2.7) Đối với hoạt động cho thuê tài sản, doanh thu được xác định theo hợp đồng không phân biệt đã nhận tiền hay chưa nhận tiền.

Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu đề tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

b.1.2.8) Đối với hoạt động xây dựng, lập đặt là giá trị công trình, giá trị hàng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình nghiên thu bạn giao. Trường hợp xây dựng, lập đặt không bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ hoạt động xây dựng, lập đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

Trường hợp xây dựng, lập đặt có bao thu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì doanh thu tính thuế là số tiền từ hoạt động xây dựng, lập đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

b.1.2.9) Đối với hoạt động vận tải là toàn bộ doanh thu vận chuyển hành khách, hành lý, hàng hóa phát sinh trong kỳ tính thuế.

b.2) Các khoản chi phi hợp lý được trừ

Chi phí hợp lý được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh, có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân và có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Cụ thể như sau:

b.2.1) Chi phí tiền lương, tiền công, phụ cấp, trợ cấp, các khoản thu lao và các chi phí khác trả cho người lao động theo hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ hoặc thỏa uóc lao động tập thể theo quy định của Bộ luật Lao động.

Đối với chi phí tiền lương, tiền công không bao gồm khoản tiền lương, tiền công của cá nhân là chủ hộ kinh doanh hoặc các thành viên đóng tiền trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhóm kinh doanh.

Đối với tiền lương, tiền công trả cho người lao động không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Trường hợp chi trả lương cơ bản tiền và hiện vật cho người lao động thì mức chi tối đa để tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế không vượt quá 5.000.000 đồng/người/năm. Đối với những ngành kinh doanh có tính chất đặc thù thì chi phí này được thực hiện theo quy định của
Bộ Tài chính.

b.2.2) Chi phí nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hoá thực tế sử dụng vào sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ liên quan đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế trong kỳ được tính theo mức tiêu hoá hợp lý, giá thực tế xuất kho do hộ gia đình, cá nhân kinh doanh tự xác định và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trường hợp một số nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu, hàng hoá đã được Nhà nước ban hành định mức tiêu hao thì thực hiện theo định mức của Nhà nước đã ban hành.

Mọi trường hợp tồn tại vật tư, tài sản, tiền vốn, hàng hoá đều không được tính giá trị tồn thất do vào chi phí hợp lý trừ trường hợp tồn thất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh và các trường hợp bất khả kháng khác không được đòi thường.

Đối với vật tư hàng hoá vừa dùng cho tiêu dùng cá nhân, vừa dùng cho kinh doanh thì chỉ được tính vào chi phí phân sử dụng vào kinh doanh.

b.2.3) Chi phí khấu hao, duy tu, bảo dưỡng tài sản có định sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ. Cụ thể như sau:

b.2.3.1) Tài sản có định được trách nhiệm phải đáp ứng các điều kiện sau:
- Tài sản có định sử dụng vào sản xuất, kinh doanh.
- Tài sản có định phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và các giấy tờ hợp pháp khác chứng minh tài sản có định thuộc quyền sở hữu của cá nhân kinh doanh.
- Tài sản có định phải được quản lý, theo dõi, hart toàn trong sổ sách kế toán của cá nhân kinh doanh theo chế độ quản lý và hart toàn kê toán hiện hành.

 Riêng trách nhiệm hao đói với tài sản có định là ở tổ chức người từ 09 chỗ ngồi trở xuống không được tính vào chi phí hợp lý.

b.2.3.2) Mục trách nhiệm tài sản có định được tính vào chi phí hợp lý theo quy định về chế độ quản lý, sử dụng và trách nhiệm hao tài sản có định.

b.2.3.3) Tài sản có định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn tiếp tục được sử dụng cho sản xuất, kinh doanh thì không được trách nhiệm hao.

Đối với tài sản có định vừa sử dụng cho mục đích kinh doanh, vừa sử dụng cho mục đích khác thì chi phí khấu hao được tính vào chi phí hợp lý tương ứng mức độ sử dụng tài sản cho kinh doanh.

b.2.4) Chi phí trả lãi các khoản tiền vay vốn sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế.

Mức lãi suất tiền vay được tính theo lãi suất thực tế căn cứ vào hợp đồng vay vốn của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức
kinh tế. Trường hợp vay của các đối tượng không phải là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế thì chi phí trả lãi tiền vay được cự vào hợp đồng vay nhưng mức tối đa không quá 1,5 lần mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm vay.

Chi phí trả lãi tiền vay nêu trên không bao gồm trả lãi tiền vay để góp vốn thành lập cơ sở của cá nhân kinh doanh.

b.2.5) Chi phí quản lý, bao gồm:

b.2.5.1) Chi phí trả tiền điện, tiền nước, tiền điện thoại, tiền mua văn phòng phẩm, tiền thuê kiểm toán, tiền thuê dịch vụ pháp lý, tiền thuê thiết kế, tiền mua bảo hiểm tài sản, tiền dịch vụ kỹ thuật và dịch vụ mua ngoại khác.

b.2.5.2) Các khoản chi phí để có các tài sản không thuộc tài sản cố định như chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bảng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhận hiệu trưởng mài được phân bổ đàm với chi phí kinh doanh.

b.2.5.3) Tiền thuê tài sản cố định hoạt động theo hợp đồng thuê. Trường hợp trả tiền thuê tài sản cố định một lần cho nhiều năm thì tiền thuê được phân bổ đàm vào chi phí sản xuất, kinh doanh theo số năm sử dụng tài sản cố định.

b.2.5.4) Chi phí dịch vụ mua ngoài, thuê ngoài khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cơ cương tự, hoá đơn theo chế độ quy định.

b.2.5.5) Chi về tiêu thụ hàng hoá, dịch vụ bao gồm: chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyển, bốc xếp, thuê kho bãi, bảo hành sản phẩm, hàng hoá.

b.2.6) Các khoản thuế, phí và lệ phí, tiền thuế đất phải nộp có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật (trừ thuế tiêu phải nộp theo quy định của pháp luật liên quan), bao gồm:

b.2.6.1) Thuế môn bài, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài Nguyên, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuế đất, tiền thuế mặt nước.

b.2.6.2) Thuế giá trị gia tăng mà pháp luật quy định được tính vào chi phí.

b.2.6.3) Các khoản phí, lệ phí mà cơ sở kinh doanh thực nộp vào ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

b.2.7) Phân chi phụ cấp cho người lao động đi công tác (không bao gồm tiền đi lại và tiền ở) tối đa là hai lần mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

Chi phí đi lại và tiền thuế chổi ở cho người lao động đi công tác nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định được tính vào chi phí được trừ khi xác định thuế nhập chuyến thuế. Trường hợp cá nhân kinh doanh có khoản tiền đi lại và tiền ở cho người lao động thì được tính vào chi phí được trừ khoản chi
khoản tiền lãi và tiền Ở theo quy định của Bộ Tài chính đối với cán bộ công chức, viên chức Nhà nước.

b.2.8) Các khoản chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc tạo ra doanh thu, thu nhập chịu thuế có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quy định.

b.3) Thu nhập chịu thuế khác

Thu nhập chịu thuế khác là các khoản thu nhập phát sinh trong quá trình kinh doanh gồm: tiền phạt vi phạm hợp đồng; tiền phạt do chậm thanh toán; tiền lãi ngân hàng trong quá trình thanh toán; tiền lãi do bán hàng trả chậm, trả góp; tiền lãi do bán tài sản có định; tiền bán phá giá, phế phamb và thu nhập chịu thuế khác.

c) Đối với nhóm cá nhân kinh doanh

Trường hợp nhiều người cùng đăng tên trong một Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh kể cả trường hợp cho thuê nhà, thuê mặt bằng có nhiều người cùng đăng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối chứng là nhóm cá nhân kinh doanh), sau khi đã xác định được thu nhập chịu thuế từ kinh doanh theo hướng dẫn tại điều a và b, khoản 1, Điều này, thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân được phân chia theo một trong các cách sau đây:

c.1) Theo tỷ lệ vốn góp của từng cá nhân ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

c.2) Theo thỏa thuận giữa các cá nhân.

c.3) Theo sở biệt quan thu nhập đầu người trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không xác định tỷ lệ vốn góp hoặc không có thỏa thuận về phân chia thu nhập giữa các cá nhân.

Trên cơ sở thu nhập chịu thuế của mỗi cá nhân cùng tham gia kinh doanh đã xác định theo nguyên tắc phân chia như trên, từng cá nhân được tính các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều 9, Thông tư này để xác định thu nhập tính thuế và số thuế thu nhập cá nhân phải nộp riêng cho từng cá nhân.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công

a) Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác định bằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thu lao, các khoản thu nhập khác có tính chất tiền lương, tiền công mà người nộp thuế nhận được trong kỳ tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 2 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản tiền phí mua sản phẩm bảo hiểm có tích lũy theo hướng dẫn tại điều d.2, khoản 2, Điều 2 Thông tư này là thời điểm doanh nghiệp báo hiểm, công ty quản lý quy Hồ trợ tự nguyên trả tiền bảo hiểm.
3. Thu nhập chịu thuế đối với cá nhân vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế từ kinh doanh và thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Điều 9. Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ theo hướng dẫn tại Điều này là các khoản được trừ vào thu nhập chịu thuế của cá nhân trước khi xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh. Cụ thể như sau:

1. Giảm trừ gia cảnh

Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau:

a) Giảm trừ gia cảnh là số tiền được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công của người nộp thuế là cá nhân cư trú.

Trường hợp cá nhân cư trú vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công thì tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

b) Mức giảm trừ gia cảnh

b.1) Đối với người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng/năm.

b.2) Đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

c) Nguyên tắc tính giảm trừ gia cảnh

c.1) Giảm trừ gia cảnh cho bốn thành người nộp thuế:

   c.1.1) Người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh thì tại mỗi thời điểm (tình đủ theo tháng) người nộp thuế lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bốn thành tại một nơi.

   c.1.2) Đối với người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam được tính giảm trừ gia cảnh cho bốn thành từ tháng 01 hoặc từ tháng đến Việt Nam trong năm tính thuế (xuất cảnh đủ theo tháng).


c.1.3) Trường hợp trong năm tính thuế cả nhân chưa giảm trừ cho bản thân hoặc giảm trừ cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được giảm trừ đủ 12 tháng khi thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

c.2) Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

c.2.1) Người nộp thuế được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nếu người nộp thuế đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế.

c.2.2) Khi người nộp thuế đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc sẽ được cơ quan thuế cấp mã số thuế cho người phụ thuộc và được tạm tính giảm trừ gia cảnh trong năm kế từ khi đăng ký. Đối với người phụ thuộc đã được đăng ký giảm trừ gia cảnh trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì hành thì tiếp tục được giảm trừ gia cảnh cho đến khi được cấp mã số thuế.

c.2.3) Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Riêng đối với người phụ thuộc khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản 1, Điều này thời hạn đăng ký giảm trừ gia cảnh chậm nhất là ngày 31 tháng 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nếu trên thì không được tính giảm trừ gia cảnh cho năm tính thuế đó.

c.2.4) Mọi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế. Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nộp đủ trong thời hạn để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

d) Người phụ thuộc bao gồm:

d.1) Con: con dê, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm:

d.1.1) Con dưới 18 tuổi (tính đủ theo tháng).
Vi dụ 10: Con ông H sinh ngày 25 tháng 7 năm 2014 thì được tính là người phụ thuộc từ tháng 7 năm 2014.

d.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động.

d.1.3) Con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài tại bậc học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông (tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12) không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

d.2) Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm d, khoản 1, Điều này.

d.3) Cha dê, mẹ dê; cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng); cha dượng, mẹ kế; cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm d, khoản 1, Điều này.
d.4) Các cá nhân khác không nói nướng tuổi mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm d, khoản 1, Điều này bao gồm:

   d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.
   d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, di ruột, cháu ruột, cháu ruột, bạc ruột của người nộp thuế.
   d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.
   d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật.

d) Cá nhân được tính là người phụ thuộc theo hướng dẫn tại các tiết d.2, d.3, d.4, điểm d, khoản 1, Điều này phải đáp ứng các điều kiện sau:

   d.1) Đối với người trong độ tuổi lao động phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

       d.1.1) Bị khuyết tật, không có khả năng lao động.
       d.1.2) Không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

   d.2) Đối với người ngoài độ tuổi lao động phải không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1.000.000 đồng.

   e) Người khuyết tật, không có khả năng lao động theo hướng dẫn tại tiết d.1.1, điểm d, khoản 1, Điều này là những người thuộc đối tượng điều chỉnh của pháp luật về người khuyết tật, người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mạn,...).

   g) Hộ sở chứng minh người phụ thuộc

g.1) Đối với con:

   g.1.1) Con dưới 18 tuổi: Hộ sở chứng minh là bản复印 giấy khai sinh và bản复印 chứng minh nhân dân (nếu có).
   g.1.2) Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, hộ sở chứng minh gồm:

       g.1.2.1) Bản复印 giấy khai sinh và bản复印 chứng minh nhân dân (nếu có).
       g.1.2.2) Bản复印件 giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật.

   g.1.3) Con đang theo học tại các bậc học theo hướng dẫn tại tiết d.1.3, điểm d, khoản 1, Điều này, hộ sở chứng minh gồm:

       g.1.3.1) Bản复印件 giấy khai sinh.
       g.1.3.2) Bản复印件 thể sinh viên hoặc bản复印件 xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học,
cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề.

g.1.4) Trường hợp là con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nguyên tắc, hồ sơ chứng minh căn có thêm giấy tờ khác để chứng minh mỗi quan hệ như: bản chup quyết định công nhận việc nuôi con nuôi, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền...

g.2) Đối với vợ hoặc chồng, hồ sơ chứng minh gồm:
- bản chup Chứng minh nhân dân.
- bản chup sổ hộ khẩu (chứng minh được Mỗi quan hệ vs chồng) hoặc bản chup giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ trên hồ sơ chứng minh căn có thêm giấy tờ khác chứng minh người phụ thuộc không có khả năng lao động như bản chup giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chup hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mạn, ...).

g.3) Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp hồ sơ chứng minh gồm:
- bản chup Chứng minh nhân dân.
- giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thiؤ như bản chup sổ hộ khẩu (nếu có cũng số hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ trên hồ sơ chứng minh căn có thêm giấy tờ chứng minh là người khuyết tật, không có khả năng lao động như bản chup giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chup hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mạn, ...).

g.4) Đối với các cá nhân khác theo hướng dẫn tại tiết d.4, điểm d, khoản l, Điều này hồ sơ chứng minh gồm:

g.4.1) Bản chup Chứng minh nhân dân hoặc giấy khai sinh.

g.4.2) Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người phụ thuộc trong độ tuổi lao động thì ngoài các giấy tờ trên hồ sơ chứng minh căn có thêm giấy tờ chứng minh không có khả năng lao động như bản chup giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật đối với người khuyết tật không có khả năng lao động, bản chup hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như bệnh AIDS, ung thư, suy thận mạn, ...).
Các giấy tờ hợp pháp tại tiết g.4.2, điểm g, khoản 1, Điều này là bất kỳ giấy tờ hợp pháp lý nào xác định trước mối quan hệ của người nộp thuế với người phụ thuộc như:

- Bạn chup giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có).
- Bạn chup sổ hộ khẩu (nếu có cùng số hộ khẩu).
- Bạn chup đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng số hộ khẩu).
- Bạn tự khai của người nộp thuế theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người nộp thuế cư trú về việc người phụ thuộc đang cư trú tại địa phương và không có ai nuôi dưỡng (trường hợp không có ai nuôi dưỡng).

g.5) Cá nhân cư trú là người nước ngoài, nếu không có hộ sở theo hướng dẫn đổi với từng trường hợp cụ thể nên tỉnh thị phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

g.6) Đối với người nộp thuế làm việc trong các tổ chức kinh tế, cơ quan hành chính, sự nghiệp có bố, mẹ, vợ (hoặc chồng), con và những người khác thuộc diện được tính là người phụ thuộc đã khai rõ trong lý lịch của người nộp thuế thì họ sở chứng minh người phụ thuộc thực hiện theo hướng dẫn tại các tiết g.1, g.2, g.3, g.4, g.5, điểm g, khoản 1, Điều này hoặc chỉ cần Tờ khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế có xác nhận của Thự trưởng đơn vị vào bản trả tự khai.

Thự trưởng đơn vị chỉ chịu trách nhiệm đối với các nội dung sau: họ tên người phụ thuộc, năm sinh và quan hệ với người nộp thuế; các nội dung khác, người nộp thuế tự khai và chịu trách nhiệm.

h) Khai giảm trừ đối với người phụ thuộc
   h.1) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công từ 09 triệu đồng/tháng trở xuống không phải khai người phụ thuộc.
   h.2) Người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trên 09 triệu đồng/tháng để được giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc khai như sau:
      h.2.1) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công
      h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc
      h.2.1.1) Đăng ký người phụ thuộc lần đầu:
Người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp
hai (02) bàn cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập để làm căn cứ tính giám trừ cho người phụ thuộc.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập lưu giữ một (01) bản đăng ký và nộp một (01) bản đăng ký cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng thời điểm nộp tổ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế để theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Riêng đối với cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế thì cá nhân nộp một (01) bản đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức trả thu nhập cùng thời điểm nộp tổ khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế để theo quy định của Luật Quản lý thuế.

h.2.1.1.2) Đăng ký khi có thay đổi về người phụ thuộc:

Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai báo sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp tổ chức trực tiếp khai thuế thu nhập cá nhân của kỳ khai thuế để theo quy định của Luật Quản lý thuế.

- Địa điểm, thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc:

  - Địa điểm nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc là nơi người nộp thuế nộp bản đăng ký người phụ thuộc.

  Tổ chức trả thu nhập có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ chứng minh người phụ thuộc và xuất trình khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra thuế.

  - Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tổ chức đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

Quá thời hạn nộp hồ sơ neu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giám trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

h.2.2) Đối với người nộp thuế có thu nhập từ kinh doanh

h.2.2.1) Đăng ký người phụ thuộc

h.2.2.1.1) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai đăng ký người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý cùng với tổ khai thuế. Khi có thay đổi (tăng, giảm) về người phụ thuộc, người nộp thuế thực hiện khai báo sung thông tin thay đổi của người phụ thuộc theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế và nộp cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

h.2.2.1.2) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán khai giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo tổ khai thuế khoán.

h.2.2.2) Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày khai giảm trừ gia cảnh (bao gồm cả trường hợp phát sinh tăng, giảm người phụ thuộc hoặc mới ra kinh doanh).
h.2.2.3) Quá thời hạn nộp hồ sơ như trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp. Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải điều chỉnh lại mức thuế đã khoán.

i) Người nộp thuế chỉ phải đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh cho mỗi một người phụ thuộc một lần trong suốt thời gian được tính giảm trừ gia cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi nơi làm việc, nơi kinh doanh thì thực hiện đăng ký và nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc như trường hợp đăng ký người phụ thuộc lần đầu theo hướng dẫn tại tiết h.2.1.1.1, điểm h, khoản 1, Điều này.

2. Giám trừ đối với các khoản đóng bảo hiểm, Quy hướng trừ tự nguyên

a) Các khoản đóng bảo hiểm bao gồm: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp đối với một số ngành nghề phải tham gia bảo hiểm bắt buộc.

b) Các khoản đóng vào Quy hướng trừ tự nguyên

Mức cộng vào quy hướng trừ tự nguyên được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế theo thực tế phát sinh nhưng tối đa không quá một (01) triệu đồng/tháng (12 triệu đồng/năm) đối với người lao động tham gia các sản phẩm hütr trừ tự nguyên theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, kể cả trường hợp tham gia nhiều quy. Cần cụ thể định thu nhập được trừ là băn chủng từ nộp tiền (hoặc nộp phí) do quy hướng trừ tự nguyên cập.

Ví dụ 11: Ông Y đóng góp vào Quy hướng trừ tự nguyên thông qua việc giao kết hợp đồng bảo hiểm với các doanh nghiệp bảo hiểm hoặc các doanh nghiệp được phép cung cấp các sản phẩm hütr tự tự nguyên. Trường hợp các sản phẩm hütr tự tự nguyên này tuân thủ các quy định của Bộ Tài chính và được Bộ Tài chính phê chuẩn triển khai, ông Y sẽ được trừ ra khỏi thu nhập chịu thuế như sau:

- Giả sử mức cộng góp vào quy hướng trừ tự tự nguyên của người lao động là 800.000 đồng/tháng, tương ứng với 9.600.000 đồng/năm thì mức cộng trừ từ thu nhập chịu thuế là 9.600.000 đồng/năm.

- Giả sử mức cộng góp vào quy hướng trừ tự tự nguyên là 2.000.000 đồng/tháng, tương ứng với 24.000.000 đồng/năm thì mức cộng góp vào quy hướng trừ tự tự nguyên của người lao động được trừ từ 12.000.000 đồng/năm.

c) Người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam, người Việt Nam là cá nhân cư trú nhưng làm việc tại nước ngoài có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài đã tham gia đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc theo quy định của quốc gia nơi cá nhân cư trú mạng quốc tích hoặc làm việc tương tự quy định của pháp luật Việt Nam như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bắt buộc và các khoản bảo hiểm bắt buộc khác (nếu có) thì được trừ các khoản phí bảo hiểm do vào thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam có tham gia đồng các khoản bảo hiểm neue trên ở nước ngoài sẽ được tạm giữ trừ ngay vào thu nhập để khấu trừ thuế trong năm (nếu có chứng từ) và tính theo số chính thức nếu cá nhân thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Trường hợp không có chứng từ để tạm giữ trên năm thì sẽ tạm trừ một lần khi quyết toán thuế.

d) Khoản đồng góp bảo hiểm, đồng góp vào Quỹ hưu trí tự nguyện của năm nay được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm đó.

d) Chứng từ chứng minh đối với các khoản bảo hiểm được trừ newline là bản chup chứng từ tiền của tổ chức bảo hiểm hoặc xác nhận của tổ chức trả thu nhập về số tiền bảo hiểm đã khấu trừ, đã nộp (trường hợp tổ chức trả thu newline nộp thay).

3. Giảm trừ đối với các khoản đồng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học

a) Các khoản đồng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học được trừ vào thu newline nhận chịu thuế đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công trước khi tính thuế của người nộp thuế là cá nhân cư trú, bao gồm:

   a.1) Khoản chi đồng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ newline em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi newline người.


   Tài liệu để chứng minh đồng góp vào các tổ chức, cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật, người già không nơi newline người là chứng từ thu hợp pháp của tổ chức, cơ sở.

   a.2) Khoản chi đồng góp vào các quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến newline học được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 30/2012/ND-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ newline thiện, hoạt động vi mục đích từ thiện, nhân đạo, khuyến học, không nhằm mục newline đích lợi nhuận và quy định tại các văn bản khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn tài newline.

   Tài liệu chứng minh đồng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học là chứng từ newline thu hợp pháp do các tổ chức, các quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cấp.

b) Các khoản đồng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học phát sinh vào năm
nào được giảm trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế đó, nếu giảm trừ không hết được trừ vào thu nhập chịu thuế của năm tính thuế tiếp theo.
Mức giảm trừ tối đa không vượt quá thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh của năm tính thuế phát sinh bằng gộp từ thiện nhân đạo, khuyến học.

Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ đầu tư vốn là thu nhập chịu thuế mà cá nhân nhận được theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này.

2. Thuế suất đối với thu nhập từ đầu tư vốn áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đối với thu nhập từ giải trí phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyển đổi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.

b) Đối với thu nhập từ lợi tức giá tăng vốn theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển những vốn, rút vốn.

c) Đối với thu nhập từ có tức trả báng có phiếu theo hướng dẫn tại điểm g, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm cá nhân chuyển những có phiếu.

d) Trường hợp cá nhân nhận được thu nhập do việc đầu tư vốn ra nước ngoài dưới hình thức cho thuê hoặc đổi thứ thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân nhận thu nhập.

4. Cách tính thuế

\[ \text{Thuế thu nhập} = \text{Thu nhập} \times \text{Thuế suất} \]

Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn góp là thu nhập tính thuế và thuế suất.
a) Thu nhập tính thuế: thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng phần vốn góp được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ giá mua của phần vốn chuyển nhượng và các chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng đồng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng và giá mua của phần vốn chuyển nhượng được xác định bằng đồng ngoại tệ. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam, cá nhân chuyển nhượng vốn góp bằng đồng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.

a.1) Giá chuyển nhượng

Giá chuyển nhượng là số tiền mà cá nhân nhận được theo hợp đồng chuyển nhượng vốn.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá thành toàn hoặc giá thành toàn trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì có quan thuế có quyền án định giá chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

a.2) Giá mua

Giá mua của phần vốn chuyển nhượng là trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn.

Trí giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng bao gồm: trị giá phần vốn góp thành lập doanh nghiệp, trị giá phần vốn của các lần góp bổ sung, trị giá phần vốn do mua lại, trị giá phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn. Cụ thể như sau:

a.2.1) Đối với phần vốn góp thành lập doanh nghiệp là trị giá phần vốn tại thời điểm góp vốn. Trí giá vốn góp được xác định trên cơ sở số só sạch kể toàn, hóa đơn, chứng từ.

a.2.2) Đối với phần vốn góp bổ sung là trị giá phần vốn góp bổ sung tại thời điểm góp vốn bổ sung. Trí giá vốn góp bổ sung được xác định trên cơ sở số só sạch kể toàn, hóa đơn, chứng từ.

a.2.3) Đối với phần vốn do mua lại là giá trị phần vốn do tại thời điểm mua. Giá mua được xác định căn cứ vào hợp đồng mua lại phần vốn góp. Trường hợp hợp đồng mua lại phần vốn góp không có giá thành toàn hoặc giá thành toàn trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền án định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế.

a.2.4) Đối với phần vốn từ lợi tức ghi tăng vốn là giá trị lợi tức ghi tăng vốn.

a.3) Các chi phí liên quan được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của hoạt động chuyển nhượng vốn là những chi phí hợp lý thực tế phát sinh liên quan đến việc tạo ra thu nhập từ chuyển nhượng vốn, có hóa đơn, chứng từ hợp
lệ theo quy định, cụ thể như sau:

a.3.1) Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chuyển nhượng nộp ngân sách khi làm thủ tục chuyển nhượng.

a.3.3) Các khoản chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng vốn.

b) Thuế suất

Thuế suất thuê thu nhập cá nhân đối với thuê từ chuyển nhượng vốn góp áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 20%.

c) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Riêng đối với trường hợp góp vốn bằng phân vốn góp thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

d) Cách tính thuế

Thuê thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế × Thuế suất

2. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

Cần lưu ý là thu nhập từ chứng khoán là thu nhập tính thuế và thuế suất.

a) Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định bằng giá bán chứng khoán trừ giá mua và các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng.

a.1) Giá bán chứng khoán được xác định như sau:


a.1.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, giá bán là giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán.

a.1.3) Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên, giá bán là giá thực tế chuyển nhượng ghi trên hợp đồng chuyển nhượng hoặc giá theo số sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gán nhất trước thời điểm chuyển nhượng.
Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá bán hoặc giá bán trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá bán theo pháp luật về quản lý thuế.

a.2) Giá mua chứng khoán được xác định như sau:

a.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán, giá mua chứng khoán là giá thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Giá thực hiện là giá chứng khoán được xác định từ kết quả khớp lệnh hoặc giá hình thành từ các giao dịch thỏa thuận tại Sở Giao dịch chứng khoán.

a.2.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thuộc diện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm Lưu ký chứng khoán, giá mua là giá ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng chứng khoán.

a.2.3) Đối với chứng khoán mua thông qua đấu giá thì giá mua chứng khoán là mức giá ghi trên thông báo kết quả đấu giá có phần của tổ chức thực hiện đấu giá có phân và giá nộp tiền.

a.2.4) Đối với chứng khoán không thuộc các trường hợp trên, giá mua là giá thực tế mua ghi trên hợp đồng nhận chuyển nhượng hoặc giá theo sổ sách kế toán của đơn vị có chứng khoán chuyển nhượng tại thời điểm gán nhất trước thời điểm mua.

Trường hợp hợp đồng chuyển nhượng không quy định giá mua hoặc giá mua trên hợp đồng không phù hợp với giá thị trường thì cơ quan thuế có quyền ấn định giá mua theo pháp luật về quản lý thuế.

a.3) Các chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế đối với chuyển nhượng chứng khoán là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng chứng khoán có hóa đơn, chứng từ theo chế độ quy định bao gồm:

a.3.1) Chi phí để làm các thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển nhượng.

a.3.2) Các khoản phí và lệ phí người chịu nhượng phải nộp khi làm thủ tục chuyển nhượng.

a.3.3) Phí dịch vụ lưu ký chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính và chứng từ thu của công ty chứng khoán.

a.3.4) Phí ủy thác đầu tư, phí quản lý danh mục đầu tư chứng khoán cần cự vụ chứng từ thu của đơn vị nhận ủy thác.

a.3.5) Phí môi giới chứng khoán khi chuyển nhượng.

a.3.6) Phí dịch vụ tư vấn đầu tư và cung cấp thông tin.

a.3.7) Phí chuyển khoản, phí chuyển quyền sở hữu qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán (nếu có).

a.3.8) Các khoản chi phí khác có chứng từ chứng minh.
b) Thuế suất và cách tính thuế

b.1) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 20%

b.1.1) Nguyên tắc áp dụng

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán áp dụng nộp thuế theo thuế suất 20% là cá nhân đã đăng ký thuế, có mã số thuế tại thời điểm làm thủ tục quyết toán thuế và xác định được thu nhập tính thuế của từng loại chứng khoán theo hướng dẫn tại điểm a, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

Riêng giá mua của chứng khoán được xác định bằng tổng giá mua bình quân của từng loại chứng khoán bán ra trong kỳ như sau:

\[
\text{Giá mua bình quân của từng loại chứng khoán bán ra} = \frac{\text{Giá vốn đầu kỳ} \times \text{Số lượng chứng khoán bán ra} + \text{Giá vốn phát sinh trong kỳ} \times \text{Số lượng chứng khoán bán ra}}{\text{Số lượng chứng khoán tồn đài kỳ} + \text{Số lượng chứng khoán kinh doanh trong kỳ}}
\]

b.1.2) Cách tính thuế

\[
\text{Thuế thu nhập cá nhân phải nộp} = \text{Thu nhập tính thuế} \times \text{Thuế suất 20%}
\]

Khi quyết toán thuế, cá nhân áp dụng thuế suất 20% được trừ so thuế đã tạm nộp theo thuế suất 0,1% trong năm tính thuế.

b.2) Đối với trường hợp áp dụng thuế suất 0,1%

Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải tạm nộp thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần kể cả trường hợp áp dụng thuế suất 20%.

Cách tính thuế:

\[
\text{Thuế thu nhập cá nhân phải nộp} = \text{Giá chuyển nhượng chứng khoán từng lần} \times \text{Thuế suất 0,1%}
\]

c) Thời điểm xác định thuế

Thời điểm xác định thuế nộp tính thuế từ hoạt động chuyển nhượng chứng khoán được xác định như sau:

c.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán là thời điểm người nộp thuế nhận thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán.

c.2) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng không thực hiện giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán mà chỉ thực hiện chuyển quyền sở hữu qua hệ thống chuyển quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán là thời điểm chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.
c.3) Đối với chứng khoán không thuộc trường hợp nếu trên là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán có hiệu lực.

c.4) Đối với trường hợp góp vốn bằng chứng khoán mà chưa phải nộp thuế khi góp vốn thì thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán do góp vốn là thời điểm cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn.

d) Đối với trường hợp nhân có tục bằng cổ phiếu.

Trường hợp nhân có tục bằng cổ phiếu, cá nhân chưa phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhân cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

d.1) Cần dựa đề xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ đầu tư vốn là giá trị cổ tức khi trên sổ sách kế toán hoắc số lượng cổ phiếu thực nhận nhân (×) với mệnh giá của cổ phiếu đó và thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

Trường hợp giá chuyển nhượng cổ phiếu nhân thay cổ tức tăng hơn mệnh giá thì tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động đầu tư vốn theo giá trị trường tại thời điểm chuyển nhượng.

Sau khi nhân cổ tục bằng cổ phiếu, nếu cá nhân có chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại thì khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cổ tục nhân bằng cổ phiếu cho tới khi hết số cổ phiếu nhân thay cổ tức.

d.2) Cần dựa đề xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán được xác định theo hướng dẫn tại điểm b, khoản 2, Điều này.


Khi chuyển nhượng ông K phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, cụ thể như sau:

- Đối với lần chuyển nhượng tháng 2/2014
  - Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
    
    \[(2.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đồng}) \times 5\% = 1.000.000 \text{ đồng}\]
  
  - Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:
    
    \[(2.000 \text{ CP} \times 30.000 \text{ đồng}) \times 0,1\% = 60.000 \text{ đồng}\]

- Đối với lần chuyển nhượng tháng 8/2014
  - Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn:
    
    \[(3.000 \text{ CP} \times 10.000 \text{ đồng}) \times 5\% = 1.500.000 \text{ đồng}\]

47
- Thuế thu nhập cá nhân (tạm nộp) đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán:

\[(7.000 \text{ CP} \times 20.000 \text{ đồng}) \times 0,1\% = 140.000 \text{ đồng}\]

Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

a) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất không có công trình xây dựng trên đất được xác định bằng giá chuyển nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.

   a.1) Giá chuyển nhượng

   Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm chuyển nhượng.

   Trường hợp không xác định được giá thực tế chuyển nhượng hoặc giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá ghi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng sẽ được xác định theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

   a.2) Giá vốn:

   Giá vốn chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong một số trường hợp cụ thể được xác định như sau:

   a.2.1) Đối với đất có nguồn gốc Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất thì giá vốn căn cứ vào chính tư thu tiền sử dụng đất của Nhà nước.

   a.2.2) Đối với đất có nguồn gốc do Nhà nước giao không phải trả tiền hoặc được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật thì giá vốn của đất chuyển nhượng được xác định theo giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm giao đất.

   a.2.3) Đối với đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng từ các tổ chức, cá nhân thì giá vốn căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyển nhượng tại thời điểm nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

   a.2.4) Đối với trường hợp đầu giá chuyển quyền sử dụng đất thì giá vốn là số tiền phải thanh toán theo giá trúng đấu giá.

   a.2.5) Đối với đất có nguồn gốc không thuộc các trường hợp nêu trên thì giá vốn căn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nghĩa vụ tái chính với Nhà nước khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để xác định giá vốn.

a.3) Chi phí hợp lý liên quan

Chi phí hợp lý liên quan được trừ khi xác định thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất là các chi phí thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động chuyển nhượng có chứng từ, hóa đơn theo chế độ quyết định, bao gồm:
a.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất mà người chuyên nhượng đã nộp ngân sách Nhà nước.

a.3.2) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng (nếu có).

a.3.3) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyên nhượng quyền sử dụng đất như chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyên nhượng, chi phí thuê do đặc.

b) Thu nhập tính thuế từ chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với công trình xây dựng trên đất, kể cả công trình xây dựng hình thành trong tương lai được xác định bằng giá chuyên nhượng trừ (-) giá vốn và các chi phí hợp lý liên quan.

b.1) Giá chuyên nhượng

Giá chuyên nhượng là giá thực tế ghi trên hợp đồng chuyên nhượng tại thời điểm chuyên nhượng.

Trường hợp hợp đồng không ghi giá chuyên nhượng hoặc giá chuyên nhượng ghi trên hợp đồng thấp hơn giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì giá chuyên nhượng được xác định theo bảng giá đất, giá tính lệ phí trước bạ nhà do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyên nhượng.

Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định giá tính lệ phí trước bạ nhà thì giá chuyên nhượng căn cứ vào quy định của Bộ Xây dựng về phần lợi nhà, về tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản, về giá trị còn lại thực tế của công trình trên đất.

Đối với công trình xây dựng hình thành trong tương lai thì được xác định căn cứ vào tỷ lệ góp vốn trên tổng giá trị hợp đồng nhân (×) với giá tính lệ phí trước bạ công trình xây dựng do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chưa có quy định về đơn giá thì áp dụng theo suất vốn đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng công bố, đang áp dụng tại thời điểm chuyên nhượng.

b.2) Giá vốn

Giá vốn được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng chuyên nhượng tại thời điểm mua. Đối với các trường hợp bất động sản không có nguồn gốc từ nhận chuyên nhượng thì giá vốn căn cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

b.3) Chi phí hợp lý liên quan

Chi phí hợp lý liên quan được trừ khi xác định thu nhập từ chuyên quyền sử dụng đất là các khoản chi phí thực tế phát sinh có liên quan đến hoạt động chuyên nhượng, cơ hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bao gồm:

b.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng đất người chuyên nhượng đã nộp ngân sách Nhà nước.

b.3.2) Chi phí cải tạo đất, san lấp mặt bằng.

b.3.3) Chi phí xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa kết cấu hạ tầng và
công trình kiến trúc trên đất.

b.3.4) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng đất động sản như: chi phí để làm các thủ tục pháp lý cho việc chuyển nhượng, chi phí thuê đồ đặc.

c) Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu nhà ở, kẻ cả nhà ở hình thành trong tương lai.

Thu nhập tính thuế từ chuyển quyền sở hữu nhà ở được xác định bằng giá bán trừ (-) giá mua và các chi phí hợp lý liên quan.

c.1) Giá bán

Giá bán là giá thực tế chuyển nhượng được xác định theo giá thị trường và được ghi trên hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp giá chuyển nhượng nhà ở ghi trên hợp đồng chuyển nhượng thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ nhà do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm chuyển nhượng hoặc trên hợp đồng chuyển nhượng không ghi giá chuyển nhượng thì giá chuyển nhượng được xác định theo giá tính lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

c.2) Giá mua

Giá mua được xác định căn cứ vào giá ghi trên hợp đồng mua. Đối với nhà ở không có nguồn gốc từ nhân chuyển nhượng, mua lại thì cần cứ vào chứng từ chứng minh thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

c.3) Chi phí hợp lý liên quan

Chi phí hợp lý liên quan được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh của hoạt động chuyển nhượng có hoá đơn, chứng từ hợp pháp, bao gồm:

c.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật liên quan đến cấp quyền sử dụng nhà người chuyển nhượng đã nộp ngân sách.

c.3.2) Chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhà.

c.3.3) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyển nhượng.

d) Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước

Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng quyền thuê đất, thuê mặt nước được xác định bằng giá cho thuê lại trừ (-) giá thuê và các chi phí liên quan.

d.1) Giá cho thuê lại

Giá cho thuê lại được xác định bằng giá thực tế ghi trên hợp đồng tại thời điểm chuyển nhượng quyền thuê mặt đất, thuê mặt nước.

Trường hợp đơn giá cho thuê lại trên hợp đồng thấp hơn giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định tại thời điểm cho thuê lại thì giá cho thuê lại được xác định căn cứ theo bảng giá thuê do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quy định.
d.2) Giá thuê
Giá thuê được xác định cần dự vào hợp đồng thuê.

d.3) Chi phí hợp lý liên quan
Chi phí hợp lý liên quan được trừ là các khoản chi phí thực tế phát sinh từ hoạt động chuyền nhượng quyền có hoa đơn, chứng từ hợp pháp, bao gồm:

d.3.1) Các loại phí, lệ phí theo quy định của pháp luật có liên quan đến quyền thuê đất, thuê mặt nước mà người chuyền quyền đã nộp ngân sách Nhà nước;

d.3.2) Các chi phí cá nhân đắt, mặt nước;

d.3.3) Các chi phí khác liên quan trực tiếp đến việc chuyền quyền thuê đất, thuê mặt nước.

2) Thuế suất
Thuế suất đối với chuyền nhượng bất động sản là 25% trên thu nhập tính thuế.

Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác định các chi phí liên quan làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì áp dụng thuế suất 2% trên giá chuyền nhượng hoặc giá bán hoặc giá cho thuê lại.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế
Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với chuyền nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân làm thủ tục chuyền nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

4. Cách tính thuế

a) Trường hợp xác định được thu nhập tính thuế, thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyền nhượng bất động sản được xác định như sau:

\[
\text{Thuê thu nhập cá nhân } = \text{Thu nhập tính thuế} \times \text{Thuế suất} = \text{Thu nhập tính thuế} \times 25\%
\]

b) Trường hợp người nộp thuế không xác định hoặc không có hồ sơ để xác định giá vốn hoặc giá mua hoặc giá thuê và chứng từ hợp pháp xác định liên quan của hoạt động chuyền nhượng bất động sản làm cơ sở xác định thu nhập tính thuế thì thuế thu nhập cá nhân được xác định như sau:

\[
\text{Thuê thu nhập cá nhân } = \text{Giá chuyển nhượng} \times \text{Thuế suất} = \text{Giá chuyển nhượng} \times 2%
\]

c) Trường hợp chuyền nhượng bất động sản là dòng sở hữu thi nghĩa vụ thuế được xác định riêng cho từng người nộp thuế theo lý số sở hữu bất động sản. Cần cừ xác định tỷ lệ sở hữu là tài liệu hợp pháp như: thỏa thuận góp vốn ban đầu, di chúc hoặc quyết định phân chia của toà án,... Trường hợp không có tài liệu hợp pháp thì nghĩa vụ thuế của từng người nộp thuế được xác định theo tỷ
Diệu 13. Cần cự tinh thuế đối với thu nhập từ bản quyền

Căn cứ tinh thuế đối với thu nhập từ tiền bản quyền là thu nhập tinh thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tinh thuế

Thu nhập tinh thuế từ tiền bản quyền là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng chuyển nhà, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ nhưng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng thực hiện làm nhiều hợp đồng với cùng một đối tượng sử dụng thì thu nhập tinh thuế là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng.

Trường hợp đối tượng chuyển giao, chuyển quyền là dòng sở hữu thì thu nhập tinh thuế được phân chia cho từng cá nhân sở hữu. Tỷ lệ phân chia được căn cứ theo giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ bản quyền áp dụng theo Biểu thuế toàn phần về thuế suất là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tinh thuế

Thời điểm xác định thu nhập tinh thuế từ tiền bản quyền là thời điểm trả tiền bản quyền.

4. Cách tính thuế

\[
\text{Thuế thu nhập cá nhân} = \text{Thu nhậprazier} \times \text{Thuế suất} \times 5\%.
\]

Diệu 14. Cần cự tinh thuế đối với thu nhập từ những quyền thương mại

Căn cứ tinh thuế đối với thu nhập từ những quyền thương mại là thu nhập tinh thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tinh thuế

Thu nhập tinh thuế từ những quyền thương mại là phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo hợp đồng những quyền thương mại, không phụ thuộc vào số lần thanh toán hoặc số lần nhận tiền mà người nộp thuế nhận được.

Trường hợp cùng là một đối tượng của quyền thương mại nhưng việc chuyển những quyền thực hiện thành nhiều hợp đồng thời thu nhập tinh thuế là phần vượt trên 10 triệu đồng tính trên tổng các hợp đồng những quyền thương mại.

2. Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ những quyền thương mại
thương mai áp dụng theo Biểu thuế toàn phần là 5%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ những quyền thương mai là thời điểm thanh toán tiền những quyền thương mai giữa bên nhân quyền thương mai và bên nhưng quyền thương mai.

4. Cách tính thuế

Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tinh thuế × Thuế suất 5%.

Điều 15. Cần cụ tính thuế đối với thu nhập từ trường thương

Cần cụ tính thuế đối với thu nhập từ trường thương là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ trường thương là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhân được theo từng lần trường thương không phụ thuộc vào số lần nhân tiền thương.

Trường hợp một giải thưởng nhưng có nhiều người trúng giải thì thu nhập tính thuế được phân chia cho từng người nhân giải thưởng. Người được trúng giải phải xuất trình các cần cứ pháp lý chứng minh. Trường hợp không có cần cứ pháp lý chứng minh thì thu nhập trường thương tính cho một cá nhân. Trường hợp cá nhân trúng nhiều giải thưởng trong một cuộc chơi thì thu nhập tính thuế được tính trên tổng giá trị của các giải thưởng.

Thu nhập tính thuế đối với một số trò chơi có thương, cụ thể như sau:

a) Đối với trường thương xổ số là toàn bộ giải trí tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng trên một (01) vé xổ số nhân được trong một đợt quay thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

b) Đối với trường thương khuyến mãi bằng hiện vật là giải trị từ sản phẩm khuyến mãi vượt trên 10 triệu đồng được quy đổi thành tiền theo giá thị trường tại thời điểm nhân thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

c) Đối với trường thương trong các hình thức cá cược, đặt cược, casino, trường thương các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thương:

c.1) Đối với trường thương trong các hình thức cá cược, đặt cược là toàn bộ giải trí giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người tham gia nhân được chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào.

c.2) Đối với trường thương trong các casino, trường thương trong các hình thức trò chơi tại Điểm vui chơi giải trí có thương là phần giải trí vượt trên 10 triệu đồng mà cá nhân nhân được từ trường thương trong một cuộc chơi, cụ thể như sau:

c.2.1) Thu nhập từ trường thương trong một cuộc chơi là chênh lệch giữa số tiền mặt người chơi nhân lại (cash out) trừ đi số tiền mặt đã chi ra (cash in) trong một cuộc chơi.
Trường hợp thu nhập từ trúng thưởng là ngoài thể thi phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ngoại tệ do Ngân hàng Nhà nước công bố có hiệu lực tại thời điểm phát sinh thu nhập.

c.2.2) Cách xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đa chỉ ra trong một cuộc chơi như sau:

c.2.2.1) Đối với hình thức chơi bằng đồng tiền quy ước (đồng chip, đồng chip trúng gian và đồng xẻng theo Quy chế quản lý tài chính do với hoạt động kinh doanh trò chơi cố thưởng của Bộ Tài chính):

c.2.2.1.1) Số tiền mặt người chơi nhận lại (cash out) trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần người chơi đổi đồng chip/xẻng lấy tiền mặt trong suốt một cuộc chơi.

c.2.2.1.2) Số tiền mặt đa chỉ ra (cash in) trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần người chơi đổi tiền mặt lấy đồng chip/xẻng trong suốt một cuộc chơi.

Cần cứ xác định số tiền mặt nhận lại và số tiền mặt đa chỉ ra trong một cuộc chơi là hoa đơn đổi tiền cho khách (theo mẫu kèm theo Quy chế quản lý tài chính do với hoạt động kinh doanh trò chơi cố thưởng của Bộ Tài chính) và các hoa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật kế toán hiện hành.

Ví dụ 13: Ông M tự lực vào chơi đề lực ra khỏi Điểm vui chơi giải trí có thưởng đã thực hiện 3 lần đổi tiền mặt lấy đồng chip, tổng giá trị của cả 3 lần là 500 USD và thực hiện 2 lần đổi đồng chip lấy tiền mặt, tổng giá trị cả 2 lần đổi là 700 USD. Căn cứ các lần đổi tiền thì thu nhập từ trúng thưởng và thu nhập tính thuế của Ông A được xác định như sau:

- Thu nhập từ trúng thưởng = 700 USD – 500 USD = 200 USD.
- Thu nhập tính thuế = 200 USD × tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng

c.2.2.2) Đối với hình thức chơi với máy chơi tự động bằng tiền mặt:

c.2.2.2.1) Số tiền mặt người chơi nhận lại trong một cuộc chơi là tổng giá trị số tiền rút khỏi máy chơi (Cash out) khi kết thúc một cuộc chơi từ di phân giải thưởng tích lũy (nếu có).

c.2.2.2.2) Số tiền mặt đa chỉ ra trong một cuộc chơi là tổng giá trị các lần nap tiền mặt vào máy chơi (Key in/Cash in) trong suốt một cuộc chơi.

Rõ ràng đối với hình thức trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho khách may mắn và các hình thức tương tự khác thì thu nhập từ trúng thưởng là toàn bộ giá trị giải thưởng chưa trừ bất cứ một khoản chi phí nào khác.

Ví dụ 14: Ông N chơi trực tiếp với máy chơi tự động dùng tiền mặt. Trong một cuộc chơi Ông N đã thực hiện 2 lần nap tiền (Key in), tổng giá trị các lần nap tiền (Key in) là 300 USD. Khi kết thúc cuộc chơi Ông N rút toàn bộ số tiền còn lại khỏi máy chơi (Cash out), tổng số tiền mặt còn lại (Cash out) là 1.500 USD. Trong cuộc chơi đó ông N còn trúng thêm phần thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot) là 1.000 USD (Giá trị giải thưởng jackpot đã được công đón trong số tiền Cash out). Căn cứ số tiền vao và số tiền rút ra thì thu
nạp từ trúng thưởng và thu nạp tính thuế của Ông N bao gồm 02 khoản như sau:

- Thu nạp từ trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot) của Ông B là toàn bộ giải trí giải thưởng tích lũy (jackpot):
  - Thu nạp từ trúng thưởng = 1000 USD
  - Thu nạp tính thuế = 1000 USD x tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng.

- Thu nạp trúng thưởng từ cuộc chơi với máy chơi tự động của Ông B là:
  - Thu nạp từ trúng thưởng = 1500 USD - 1000 USD - 300 USD = 200 USD.
  - Thu nạp tính thuế = 200 USD x tỷ giá USD/VND - 10 triệu đồng.

c.2.3) Trường hợp tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino không xác định được thu nạp chịu thuế của cá nhân trúng thưởng để khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm c.2, khoản 1, Điều này thì thực hiện nộp thuế thay cho các cá nhân trúng thưởng theo mức án định trên tổng số tiền trả lại cho người chơi (cash out). Tổ chức trả thưởng trò chơi điện tử có thưởng, casino neu áp dụng nộp thuế thu nhập cá nhân theo mức án định phải đăng ký với cơ quan thuế và điều chỉnh lại cơ cấu trả thưởng cho khách là thu nạp sau thuế để niêm yết công khai tại điểm vui chơi giải trí có thưởng. Mức thuế án định thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính.

c.2.4) “Một cuộc chơi” được xác định như sau:

- Đối với hình thức chơi bằng đồng tiền quy ước, cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi vào Điểm vui chơi giải trí có thưởng và kết thúc khi người chơi đờ ra khỏi Điểm vui chơi giải trí có thưởng.

- Đối với hình thức chơi với máy chơi tự động bằng tiền mặt thì cuộc chơi được bắt đầu khi người chơi nap tiền vào máy chơi (Key in/Cash in) và kết thúc khi người chơi rút tiền khỏi máy chơi (Cash out).

- Đối với trúng thưởng từ giải thưởng tích lũy (jackpot), các giải thưởng định kỳ cho khách chơi may mắn và các hình thức thưởng tự khách mỗi lần trúng thưởng được coi là một cuộc chơi riêng biệt.

d) Đối với trúng thưởng từ các trò chơi, cuộc chơi có thưởng được tính theo từng lần linh thưởng. Giả trị tiền thưởng bằng toàn bộ số tiền thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người chơi nhận được chưa trừ bớt cụ một khoản chi phí nào.

2. Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trúng thưởng áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thưởng cho người trúng thưởng.
4. Cách tính thuế:

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập × Thuế suất
phải nộp tinh thuế 10%

Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ thừa kế, quà tặng là thu nhập tính thuế và thuế suất.

1. Thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế từ nhận thừa kế, quà tặng là phần giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng vượt trên 10 triệu đồng mỗi lần nhận. Giá trị tài sản nhận thừa kế, quà tặng được xác định đối với từng trường hợp, cụ thể như sau:

a) Đối với thừa kế, quà tặng là chứng khoán; giá trị tài sản nhận thừa kế là giá trị chứng khoán tại thời điểm đăng ký chuyển quyền sở hữu, cụ thể như sau:

a.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán: giá trị của chứng khoán được căn cứ vào giá tham chiếu trên Sở giao dịch chứng khoán tại thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

a.2) Đối với chứng khoán không được giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được căn cứ vào giá trị số sách kế toàn của công ty phát hành loại chứng khoán đó tại thời điểm gán nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu chứng khoán.

b) Đối với thừa kế, quà tặng là vốn góp trong các tổ chức kinh tế, cơ sở kinh doanh: thu nhập để tính thuế là giá trị của phần vốn góp được xác định căn cứ vào giá trị số sách kế toàn của công ty tại thời điểm gán nhất trước thời điểm đăng ký quyền sở hữu vốn góp.

c) Đối với tài sản thừa kế, quà tặng là bất động sản: giá trị bất động sản được xác định như sau:

 c.1) Đối với bất động sản là giá trị quyền sử dụng đất thì phần giá trị quyền sử dụng đất được xác định căn cứ vào Bảng giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất động sản.

 c.2) Đối với bất động sản là nhà và công trình kiến trúc trên đất thì giá trị bất động sản được xác định căn cứ vào quy định của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền về phân loại giá trị nhà; quy định tiêu chuẩn, định mức xây dựng cơ bản do cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền ban hành; giá trị còn lại của nhà, công trình kiến trúc tại thời điểm làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu.

Trường hợp không xác định được theo quy định trên thì cần cứ vào giá tình lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

d) Đối với thừa kế, quà tặng là các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng với cơ quan quản lý Nhà nước: giá trị tài sản được xác định trên cơ sở bằng giá tình lệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy
định tại thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quá tang.

2. Thuế suất: Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thừa kế, quá tang được áp dụng theo Biểu thuế toàn phần với thuế suất là 10%.

3. Thời điểm xác định thuế nhập tinh thuế
Thời điểm xác định thuế thu nhập từ thừa kế, quá tang là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thừa kế, quá tang.

4. Cách tính số thuế phải nộp

Thuế thu nhập cá nhân = Thu nhập x Thuế suất
phải nộp tinh thuế 10%

Chương III
CÁN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CỦ TRÚ

Điều 17. Đối với thu nhập từ kinh doanh
Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định bằng doanh thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh nhanh (×) với thuế suất.

1. Doanh thu:
Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của cá nhân không cư trú được xác định như doanh thu làm căn cứ tinh thuế từ hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 8 Thông tư này.

2. Thuế suất
Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân không cư trú quy định đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh như sau:

   a) 1% đối với hoạt động kinh doanh hàng hoá.

   b) 5% đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ.

   c) 2% đối với hoạt động sản xuất, xây dựng, vận tải và hoạt động kinh doanh khác.

Trường hợp cá nhân không cư trú có doanh thu từ nhiều lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác nhau nhưng không tách riêng được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề thì thuế suất thuế thu nhập cá nhân được áp dụng theo mức thuế suất cao nhất đối với lĩnh vực, ngành nghề thực tế hoạt động trên toàn bộ doanh thu.

Điều 18. Đói với thu nhập từ tiền lương, tiền công

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá
nhan không chịu thuế suất 20%.

2. Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của cá nhân không chịu thuế từ việc làm cố định như đối với thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công của cá nhân chịu thuế theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 8 Thông tư này.

Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công tại Việt Nam trong trường hợp cá nhân không chịu thuế từ việc làm việc trong nước không tách riêng được phân thu nhập phát sinh tại Việt Nam thực hiện theo công thức sau:

   a) Đối với trường hợp cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam:

   \[
   \text{Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam} = \frac{\text{Số ngày làm việc cho công việc tại Việt Nam}}{\text{Tổng số ngày làm việc trong năm}} \times \text{Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cảnh (trước thuế)} \text{phát sinh tại Việt Nam}
   \]

   Trong đó: Tổng số ngày làm việc trong năm được tính theo chế độ quy định tại Bộ Luật Lao động của Việt Nam.

   b) Đối với các trường hợp cá nhân người nước ngoài hiện diện tại Việt Nam:

   \[
   \text{Tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam} = \frac{\text{Số ngày có mặt ở Việt Nam}}{365 \text{ ngày}} \times \text{Thu nhập từ tiền lương, tiền công toàn cảnh (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam}
   \]

   Thu nhập chịu thuế khác (trước thuế) phát sinh tại Việt Nam tại điểm a, b nếu trên là các khoản lợi ích khác bằng tiền hoặc không bằng tiền mà người lao động được hưởng ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả hoặc trợ họ cho người lao động.

Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn

Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không chịu thuế từ việc làm cố định bằng tổng thu nhập tính thuế mà cá nhân không chịu thuế từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (\(\times\)) với thuế suất 5%.

Thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân không chịu thuế từ việc làm cố định như đối với thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn của cá nhân chịu thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, khoản 3, Điều 10 Thông tư này.
Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Thuê thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam nhận (×) với thuế suất 0,1%, không phân biệt việc chuyển nhượng được thực hiện tại Việt Nam hay tại nước ngoài.

Tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc chuyển nhượng phần vốn tại các tổ chức, cá nhân Việt Nam là giá chuyển nhượng vốn không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

2. Già chuyển nhượng đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau:
   a. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, khoản 1, Điều 11 Thông tư này.
   b. Trường hợp chuyển nhượng chứng khoán thì giá chuyển nhượng được xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế:
   a) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không cư trú là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực.
   b) Đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân không cư trú được xác định như đối với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 2, Điều 11 Thông tư này.

Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thuê thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhận (×) với thuế suất 2%.

Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân không cư trú được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú trong từng trường hợp cụ thể được xác định như xác định giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, b.1, c.1, d.1, khoản 1, Điều 12 Thông tư này.

3. Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.

Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại

1. Thuê đối với thu nhập từ bản quyền
a) Thuê đối với thu nhập từ bản quyền của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ tại Việt Nam nhận với thuế suất 5%.

Thu nhập từ bản quyền được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 13 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập từ bản quyền là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ chuyển bản quyền cho người nộp thuế là cá nhân không cư trú.

2. Thuê đối với thu nhập từ những quyền thương mại

a) Thuê đối với thu nhập từ những quyền thương mại của cá nhân không cư trú được xác định bằng phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng việc cung cấp quyền thương mại tại Việt Nam nhận với thuế suất 5%.

Thu nhập từ những quyền thương mại được xác định theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 14 Thông tư này.

b) Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ những quyền thương mại là thời điểm thanh toán tiền những quyền thương mại giữa bên nhận quyền thương mại và bên những quyền thương mại.

Điều 23. Đối với thu nhập từ trường thương, thửa kế, quá tăng

1. Thuê thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ trường thương, thửa kế, quá tăng của cá nhân không cư trú được xác định bằng thu nhập tính thuế theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều này nhận (×) với thuế suất 10%.

2. Thu nhập tính thuế

a) Thu nhập tính thuế từ trường thương của cá nhân không cư trú là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần trúng thưởng tại Việt Nam.

Thu nhập từ trường thương của cá nhân không cư trú được xác định như dưới với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 15 Thông tư này.

b) Thu nhập chịu thuế từ thửa kế, quá tăng của cá nhân không cư trú là phần giá trị tài sản thửa kế, quá tăng vượt trên 10 triệu đồng theo từng lần phát sinh thu nhập được tại Việt Nam.

Thu nhập từ thửa kế, quá tăng của cá nhân không cư trú được xác định như dưới với cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 16 Thông tư này.

3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

a) Đối với thu nhập từ trường thương: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm tổ chức, cá nhân ở Việt Nam trả tiền thưởng cho cá nhân không cư trú.

b) Đối với thu nhập từ thửa kế: thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản
c) Đối với thu nhập từ nhân quả tăng; thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm cá nhân làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản tại Việt Nam.

Chương IV
ĐĂNG KÝ THUẾ, KHÁU TRÚ THUẾ, KHAI THUẾ,
QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ

Điều 24. Đăng ký thuế

1. Đối tượng phải đăng ký thuế

Theo quy định tại Điều 27 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP thì đối tượng phải đăng ký thuế thu nhập cá nhân bao gồm:

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập bao gồm:

a.1) Các tổ chức, cá nhân kinh doanh kế cá các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, đơn vị trực thuộc hạch toán riêng và cơ tự cách pháp nhân riêng.

a.2) Các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp.

a.3) Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

a.4) Các đơn vị sự nghiệp.

a.5) Các tổ chức quốc tế và tổ chức nước ngoài.

a.6) Các Ban quản lý dự án, Văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài.

a.7) Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập khác.

b) Cá nhân có thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, bao gồm:

b.1) Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh bao gồm cả cá nhân hành nghề độc lập; cá nhân, hộ gia đình sản xuất nông nghiệp không thuộc đối tượng miễn thuế thu nhập cá nhân. Cá nhân có thu nhập từ sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký thuế thu nhập cá nhân đồng thời với việc đăng ký các loại thuế khác.

b.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kế cá cá nhân nước ngoài làm việc cho Nhà chủ nước ngoài, Nhà chủ phục vụ nước ngoài tại Việt Nam.

b.3) Cá nhân chuyên nhượng bất động sản.

b.4) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác (nếu có yêu cầu).

c) Người phụ thuộc được giảm trừ gia cảnh.

Các trường hợp đăng ký thuế nếu tại điều a, b và c, khoản 1, Điều này, nếu đã đăng ký thuế và được cấp mã số thuế thì không phải đăng ký mới. Cá nhân có nhiều khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì chỉ đăng ký thuế một lần. Mã số thuế được sử dụng chung để khai thuế đối với tất cả các khoản
thu nhập.

2. Hợp số đăng ký thuế
Thủ tục, hợp số đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

3. Địa điểm nộp hợp số đăng ký thuế
a) Địa điểm nộp hợp số đăng ký thuế thực hiện theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế.

b) Địa điểm nộp hợp số đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

1) Cá nhân có thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công nộp hợp số đăng ký thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập hoặc cơ quan thuế trực tiếp quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập có trách nhiệm tống hợp tờ khai đăng ký thuế của cá nhân và nộp cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

2) Cá nhân có nhiều nguồn thu nhập: từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công, từ các khoản thu nhập chịu thuế khác được lựa chọn địa điểm nộp hợp số đăng ký thuế tại cơ quan, đơn vị trả thu nhập hoặc tại Chi cục Thuế nơi kinh doanh.

3) Cá nhân có thu nhập chịu thuế khác có thể nộp hợp số đăng ký thuế tại bất kỳ cơ quan thuế nào.

4. Đăng ký thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

a) Đối với nhóm cá nhân kinh doanh thì người đại diện của nhóm có nhận kinh doanh thực hiện đăng ký thuế theo hướng dẫn đối với cá nhân kinh doanh để được cấp mã số thuế cho bán thân. Mã số thuế của người đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh được sử dụng để khai, nộp thuế giải trừ gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế môn bài,... nhưng cho cá nhân và khai thuế thu nhập cá nhân cho bán thân người đại diện. Những cá nhân góp vốn khác trong nhóm đều phải thực hiện đăng ký thuế để được cấp mã số thuế riêng như đối với cá nhân kinh doanh.

b) Đối với cá nhân chuyển nhượng bất động sản chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho cá nhân căn cứ trên thông tin cá nhân tại Hộ soạn chuyển nhượng bất động sản.

c) Đối với cá nhân là người phục thuộc và người nộp thuế có kể khai giảm trừ giá cả khi chưa có mã số thuế thì cơ quan thuế tự động cấp mã số thuế cho người phục thuộc căn cứ trên thông tin của người phục thuộc tại Tổ khai đăng ký giảm trừ giá cả (thẻ mới ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) của người nộp thuế.

Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

1. Khấu trừ thuế
Khấu trừ thuế là việc tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện tính trừ số thuế phải nộp vào thu nhập của người nộp thuế trước khi trả thu nhập, cụ thể như sau:
a) Thu nhập của cá nhân không có sự trợ

Tôi chức, cá nhân trả các khoản thu nhập chịu thuế cho cá nhân không có sự trợ có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập. Số thuế phải khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Chương III (từ Điều 17 đến Điều 23) Thông tư này.

b) Thu nhập từ tiền lương, tiền công

b.1) Đối với cá nhân có sự trợ ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên thô chục, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lụy tiền紧张 phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ ba (03) tháng trở lên tại nhiều nơi.

b.2) Đối với cá nhân có sự trợ ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên nhưng nghỉ làm trước khi kết thúc hợp đồng lao động thì thô chục, cá nhân trả thu nhập vẫn thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lụy tiền紧张 phần.

b.3) Đối với cá nhân là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thì thô chục, cá nhân trả thu nhập cần chịu trước thời gian làm việc tại Việt Nam của người nộp thuế ghi trên Hợp đồng hoặc văn bản cấu trúc sang làm việc tại Việt Nam để tạm khấu trừ thuế theo Biểu lụy tiền紧张 phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam từ 183 ngày trong năm tính thuế) hoặc theo Biểu thuế toàn phần (đối với cá nhân có thời gian làm việc tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm tính thuế).

b.4) Doanh nghiệp bảo hiểm, công ty quản lý Quỹ hưu trí tự nguyện có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với tiền tích lũy mua bảo hiểm không bắt buộc, tiền tích lũy đóng quyền hưu tự tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 6, Điều 7 Thông tư này.

b.5) Số thuế phải khấu trừ đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân có sự trợ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 7 Thông tư này; của cá nhân không có sự trợ được xác định theo Điều 18 Thông tư này.

c) Thu nhập từ hoạt động đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp

Công ty xổ số, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp trả thu nhập cho cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 7 Thông tư này.

d) Thu nhập từ đầu tư vốn

Tôi chức, cá nhân trả thu nhập từ đầu tư vốn theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 2 Thông tư này có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nhân trừ trường hợp cá nhân tự khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 9, Điều 26 Thông tư này. Số thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 10 Thông tư này.

d) Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
Mỗi trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đều phải khấu trừ thuế theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi thanh toán cho người chuyển nhượng. Cụ thể việc khấu trừ thuế được thực hiện như sau:

- d.1) Đối với chứng khoán giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:
   - d.1.1) Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán Theo bảng phân bổ của công ty gửi ngân hàng lưu ký mà công ty mở tài khoản lưu ký.
   - d.1.2) Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư chứng khoán có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng chứng khoán của cá nhân ủy thác danh mục đầu tư chứng khoán Theo bảng phân bổ của công ty gửi ngân hàng lưu ký mà công ty mở tài khoản lưu ký.

- d.2) Đối với chứng khoán chuyển nhượng không qua hệ thống giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán:
   - d.2.1) Đối với chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán:
     Công ty chứng khoán, ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán.
   - d.2.2) Đối với chứng khoán của công ty có phần chia là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông:
     Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng trước khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
     Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán phải xuất trình hợp đồng chuyển nhượng với Công ty chứng khoán khi làm thủ tục chuyển quyền sở hữu chứng khoán.
   - e) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không có tục trú
      Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng vốn góp của cá nhân không có tục trú có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng vốn góp.
   - g) Thu nhập từ trúng thưởng
      Tổ chức trả tiền thưởng có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng cho cá nhân trúng thưởng. So với thuế khấu trừ được xác định theo hướng dẫn tại Điều 15 Thông tư này.
   - h) Thu nhập từ bán quyền, nhượng quyền thương mại
Tổ chức, cá nhân trả thuế nộp từ bán quyền, hưởng quyền thương mại có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thuế cho cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng phân thuế thu nhập vượt trên 10 triệu đồng theo từng hợp đồng chuyển quyền nhận (×) với thuế suất 5%. Trường hợp hợp đồng có giá trị lớn thanh toán lần nhiều lần thì lần đầu thanh toán, tổ chức, cá nhân trả thuế nộp từ 10 triệu đồng khối giá trị thanh toán, số còn lại phải nộp với thuế suất 5% để khấu trừ thuế. Các lần thanh toán sau sẽ khấu trừ thuế thu nhập tính trên tổng số tiền thanh toán của từng lần.

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cu trừ không kỹ hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc kỹ hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thuế nộp từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trả lời thay phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thuế nộp trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc loại dựa毫不犹豫 phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ trên nhiều mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ giá các cạnh chửa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thuế nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thuế mà để tổ chức trả thuế nộp làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thuế không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thuế nộp văn tnh_PARENT) hợp danh sách và thu nhập của những cá nhân chưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.

b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thuế nộp cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông Q được Công ty thanh toán...
theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phân hành số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng 04/2014.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) với công ty Y. Trọng hợp hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phân hành số thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết tháng 8/2014.

Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân thực hiện khai thuế và quyết toán thuế theo hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ tại văn bản hướng dẫn về quản lý thuế. Nguyên tắc khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể:

1. Khai thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

a) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khai thuế theo tháng hoặc quý. Trường hợp trong tháng hoặc quý, tổ chức, cá nhân trả thu nhập không phát sinh khác trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải khai thuế.

b) Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế, cụ thể như sau:

b.1) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại từ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên thì thực hiện khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

b.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nếu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

c) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ước nguyện.

2. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh

a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:
a.1) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán tại Việt Nam trả nhưng chưa thực hiện khấu trừ thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy.

a.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thực hiện khấu trừ thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy.

b) Cá nhân, nhóm cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế bao gồm:

b.1) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kế khai là cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ và cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh chỉ hạch toán được doanh thu, không hạch toán được chi phí thực hiện khai thuế theo quy.

b.2) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khai khoản là cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh không thực hiện đúng quy định của pháp luật về kế toán, hóa đơn, chứng từ, không xác định được doanh thu, chỉ phụ thuộc thuế thực hiện khai thuế theo năm.

b.3) Cá nhân kinh doanh lưu động (buôn chuyên) khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

b.4) Cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế ban là theo từng số khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh đối với doanh thu trên hóa đơn.

b.5) Cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng khai thuế thu nhập cá nhân theo từng lần phát sinh.

b.6) Cá nhân, nhóm cá nhân có thu nhập từ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác khai thuế theo quy hoặc từng lần phát sinh.

c) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh có trách nhiệm khai quyết toán thuế nếu có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghi hoà nguồn thu hoặc bị trừ thuế vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau:

c.1) Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bu trừ thuế vào kỳ sau.

c.2) Cá nhân, hộ kinh doanh chỉ có một nguồn thu nhập từ kinh doanh đã thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán.

c.3) Cá nhân, hộ gia đình chỉ có thu nhập từ việc cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất đã thực hiện nộp thuế theo kế khai tại nơi có nhà, quyền sử dụng đất cho thuê.

c.4) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vàng lãi ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
c.5) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kỹ hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập từ cho thuê nhà, cho thuê quyền sử dụng đất có doanh thu bình quân tháng trong năm không quá 20 triệu đồng đã nộp thuế tại nơi có nhà cho thuê, có quyền sử dụng đất cho thuê nêu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

d) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ước quy định cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyet toán thuế thay trong các trường hợp sau:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công kỹ hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ước quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

d.2) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công kỹ hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên và có thêm thu nhập khác theo hướng dẫn tại tiết c.4 và c.5, điểm c, khoản 2, Điều này.

d) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

e) Nguyên tắc khai thuế, quyết toán thuế đối với một số trường hợp như sau:

e.1) Trường hợp cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài đã tính và nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của nước ngoài thì được trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài. Số thuế được trừ không vượt quá số thuế phải nộp tính theo biểu thuế của Việt Nam tính phần bao cho phần thu nhập phát sinh tại nước ngoài. Tỷ lệ phần bao được xác định bằng tỷ lệ giữa số thu nhập phát sinh tại nước ngoài và tổng thu nhập chịu thuế.

e.2) Cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương, tiền công trong trường hợp số ngày có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên là dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

- Năm tính thuế thu nhập: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chăm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày tính đủ 12 tháng liên tục.

- Từ năm tính thuế thu nhập: khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế chăm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Số thuế còn phải nộp trong năm tính thuế thứ 2 được xác định như sau:

\[
\text{Số thuế còn phải nộp} = \text{Số thuế phải nộp} - \text{Số thuế tính trong được trừ}
\]

Trong đó:
Số thuế phải nộp của năm
nộp dựa vào = Thu nhập tính thuế của năm tính thuế thứ 2

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân theo Biểu lệ tiền từng phần

Số thuế tính trong năm được trừ = Số thuế phải nộp trong năm tính thuế thứ nhất ÷ 12

Số tháng

Ví dụ 17: Ông S là người nước ngoài lần đầu tiên tới Việt Nam làm việc theo hợp đồng có thời hạn từ ngày 01/6/2014 đến 31/5/2016. Năm 2014, ông S có mặt tại Việt Nam 80 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 134 triệu đồng. Năm 2015, ông S có mặt tại Việt Nam trong thời gian từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/5/2015 là 110 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 106 triệu đồng; từ ngày 01/6/2015 đến 31/12/2015, ông S có mặt tại Việt Nam là 105 ngày và phát sinh thu nhập từ tiền lương, tiền công là 122 triệu đồng. Ông S không đăng ký giám trừ gia cảnh cho người phụ thuộc và không phát sinh các khoản đóng góp bảo hiểm, từ thiện, nhân đạo, khuyến học.

Số thuế thu nhập cá nhân của Ông S phải nộp được xác định như sau:

+ Nếu tính theo năm 2014, Ông S là cá nhân không cư trú, nhưng tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày 01/6/2014 đến hết ngày 31/5/2015, tổng thời gian ông S có mặt tại Việt Nam là 190 ngày (80 ngày + 110 ngày). Vì vậy, ông S là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

+ Năm tính thuế thứ nhất (từ ngày 01/6/2014 đến ngày 31/5/2015):
  - Tổng thu nhập chịu thuế trong năm tính thuế thứ nhất:
    134 triệu đồng + 106 triệu đồng = 240 triệu đồng
  - Giảm trừ gia cảnh: 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng
  - Thu nhập tính thuế: 240 triệu đồng - 108 triệu đồng = 132 triệu đồng
  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm tính thuế thứ nhất: 60 triệu đồng x 5% + (120 triệu đồng - 60 triệu đồng) x 10% + (132 triệu đồng - 120 triệu đồng) x 15% = 10,8 triệu đồng

+ Năm tính thuế thứ hai (từ 01/01/2015 đến hết ngày 31/12/2015): Ông S có mặt tại Việt Nam 215 ngày (110 ngày + 105 ngày) là cá nhân cư trú tại Việt Nam.

  - Thu nhập chịu thuế phát sinh trong năm 2015:
    106 triệu đồng + 122 triệu đồng = 228 triệu đồng
  - Giảm trừ gia cảnh : 9 triệu đồng x 12 = 108 triệu đồng
  - Thu nhập tính thuế năm 2015:
    228 triệu đồng - 108 triệu đồng = 120 triệu đồng
  - Thuế thu nhập cá nhân phải nộp năm 2015:
(60 triệu đồng × 5%) + (120 triệu đồng − 60 triệu đồng) × 10%
= 9 triệu đồng

+ Quyết toán thuế năm 2015 có 5 tháng tính trưng với quyết toán thuế năm thứ nhất (từ tháng 01/2015 đến tháng 05/2015)
  - Số thuế tính trưng được trừ:
    (10,8 triệu đồng/12 tháng) × 5 tháng = 4,5 triệu đồng.
  - Thuế thu nhập cá nhân còn phải nộp năm 2015 là:
    9 triệu đồng − 4,5 triệu đồng = 4,5 triệu đồng

-3) Cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam thực hiện quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh.

-4) Đối với cá nhân cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân trừ các trường hợp không phải quyết toán thuế theo hưởng đắn tại điểm e.3 và e.5, khoản 2, Điều này, cụ thể như sau:

  -4.1) Trường hợp cá nhân khai thuế theo quy hoạch khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng có ký hạn thành toán từ một năm trở xuông thì thực hiện quyết toán thuế như đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kế khai.

  -4.2) Trường hợp cá nhân khai thuế theo từng lần phát sinh đối với hợp đồng có ký hạn thành toán trên một năm và nhận tiền trước cho một thời hạn thuế thì cá nhân lựa chọn một trong hai hình thức: quyết toán thuế như sau: nếu quyết toán thuế hết vào năm đầu thì doanh thu được xác định theo doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của một năm, các năm sau không tính lại; nếu quyết toán theo từng năm thì làm kể khai doanh thu trả tiền một lần và tính giảm trừ gia cảnh của năm đầu, các năm sau phân bố lãi doanh thu cho thuế tài sản và tính giảm trừ gia cảnh theo thực tế phát sinh.

  -5) Cá nhân có thu nhập từ đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, bán hàng đa cấp trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu thuộc diện phải quyết toán thuế.

  -6) Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh nhưng thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hoa hoàn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

  -7) Cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng không chịu trừ nhưng có đa điểm kinh doanh có định trên lãnh thổ Việt Nam thực hiện khai thuế, quyết toán thuế như đối với cá nhân, nhóm cá nhân kinh doanh là đối tượng có trừ.

3. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

  a) Cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, kể cả trường hợp thuộc đối tượng được miễn thuế. Khai thuế đối với một số trường hợp cụ thể như sau:

    a.1) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng để theo pháp, bảo lãnh vay vốn hoặc thanh toán tại tổ chức tín dụng, chi nhánh
ngân hàng nước ngoài; đến hết thời hạn trả nợ, cá nhân không có khả năng trả nợ thì tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm thủ tục phát mãi, bán bất động sản để dòng thời thực hiện khiếu thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thực hiện thanh quyết toán các khoản nợ của cá nhân.

a.2) Trường hợp cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà nhưng để thế chấp để vay vốn hoặc thanh toán với tổ chức cá nhân khác, nay thực hiện chuyển nhượng toàn bộ (hoặc một phần) bất động sản để thanh toán nợ thì cá nhân có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc tổ chức, cá nhân làm thủ tục chuyển nhượng thay phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân trước khi thanh quyết toán các khoản nợ.

a.3) Trường hợp bán động sản do cá nhân chuyển nhượng cho tổ chức, cá nhân khác theo quyết định của Toà án thì cá nhân chuyển nhượng phải khai, nộp thuế hoặc tổ chức, cá nhân tổ chức bán đấu giá phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân chuyển nhượng. Kiêng đó với bất động sản của cá nhân bị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện tịch thu, bán đấu giá nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định của pháp luật thì không phải khai, nộp thuế thu nhập cá nhân.

a.4) Trường hợp chuyển đổi nhà, đất cho nhau giữa các cá nhân không thuộc các trường hợp chuyển đổi đất nong nghiệp để sản xuất hoặc do tương được miễn thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 1, Điều 3 Thông tư này thì từng cá nhân chuyển đổi nhà, đất phải khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân.

a.5) Trường hợp khai thay hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, thì tổ chức, cá nhân khai thay giải thể “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, tên là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế văn phòng chế hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển nhượng bất động sản.

b) Cơ quan quản lý bất động sản chỉ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản khi đã có chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thuế thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản thuộc đối tượng được miễn thuế hoặc tạm thời chưa thu thuế.

4. Khai thuế đối với thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vốn (trừ chuyển nhượng chứng khoán)

a) Cá nhân cư trú chuyển nhượng vốn góp thực hiện khai thuế theo từng lần chuyển nhượng không phân biệt có hay không phát sinh thu nhập.

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp tại Việt Nam phải khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế mà tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng thực hiện khâu trừ thuế theo hướng dẫn tại điểm e, khoản 1, Điều 25 Thông tư này và khai thuế theo từng lần phát sinh.
c) Doanh nghiệp làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn trong trường hợp chuyển nhượng vốn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng vốn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp phải cung cấpCOPY cho cả nhân chuyển nhượng vốn có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cả nhân.

Trường hợp doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cả nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thay nộp thay cho cả nhân. Doanh nghiệp khai thay cho cả nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cả nhân phải ghi thêm "Khai thay" vào phần trước của "Người nộp thuế hoặc Đai diện nộp thuế của người nộp thuế" đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và dòng đầu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tình thuế, chứng từ thu thuế văn phân đề hiện dụng người nộp thuế là cả nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cả nhân chưa tự do) hoặc cả nhân nhân chuyển nhượng vốn (trường hợp là chuyển nhượng vốn của cả nhân không tự do).

5. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán

a) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của Công ty đại chúng giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký, Công ty quản lý quỹ nơi cá nhân ủy thác quản lý danh mục đầu tư khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư nay.

b) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thông qua hệ thống giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán:

b.1) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty đại chúng đã đăng ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán, Ngân hàng thương mại nơi cá nhân mở tài khoản lưu ký chứng khoán khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư nay.

b.2) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán của công ty có phân chưa là công ty đại chúng nhưng tổ chức phát hành chứng khoán ủy quyền cho công ty chứng khoán quản lý danh sách cổ đông không phải khai trực tiếp với cơ quan thuế mà Công ty chứng khoán được ủy quyền quản lý danh sách cổ đông khấu trừ thuế và khai thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 26 Thông tư nay.

c) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại điểm a, b, khoản 5, Điều này thì khai thuế theo từng lần phát sinh.

d) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp phải cung cấpCOPY cho cả nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuế thay cho cả nhân.

Trường hợp doanh nghiệp có cá nhân chuyển nhượng chứng khoán khai thuế thay cho cả nhân thì doanh nghiệp thực hiện khai thay hồ sơ khai thuế thay nộp thay cho cả nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi thêm "Khai thay" vào phần trước của "Người nộp thuế hoặc Đai diện nộp thuế của người nộp thuế" đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên và dòng đầu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tình thuế
thué, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân chuyển những chứng khoán.

d) Cuối năm nếu cá nhân chuyển những chứng khoán có yêu cầu quyết toán thuế thì thực hiện khai quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế.

6. Khai thuế đối với thu nhập từ nhân thưa kế, quả tảng

a) Cá nhân có thu nhập từ nhân thưa kế, nhân quả tảng khai thuế theo từng lần phát sinh kể cả trường hợp được miễn thuế.

b) Các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức có liên quan chỉ thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, chứng khoán, phân vốn góp và các tài sản khác phải đăng ký quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng cho người nhân thưa kế, nhân quả tảng khi đã có chứng từ nộp thuế hoặc xác nhận của cơ quan thuế về khoản thu nhập từ thưa kế, quả tảng là bất động sản được miễn thuế.

7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài

Cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh, riêng cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trả từ nước ngoài khai thuế theo quy.

8. Khai thuế đối với cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng thu nhập ở nước ngoài

a) Cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng thu nhập ở nước ngoài khai thuế theo lâm phát sinh. Riêng cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công phát sinh tại Việt Nam nhưng thu nhập tại nước ngoài khai thuế theo quy.

b) Cá nhân không cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn (bao gồm cả chuyển nhượng chứng khoán) phát sinh tại Việt Nam nhưng thu nhập tại nước ngoài thực hiện khai thuế theo từng lần phát sinh hướng dẫn tại khoản 3, khoản 4, khoản 5 Điều này.

9. Khai thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn trong trường hợp nhân cỡ tức bằng cỏ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn.

Cá nhân nhận cỡ tức bằng cỏ phiếu, lợi tức ghi tăng vốn chưa phải khai và nộp thuế từ đầu tư vốn khi nhận. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn và thu nhập từ đầu tư vốn.

10. Khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng bất động sản trong trường hợp góp vốn bằng phân vốn góp, góp vốn bằng chứng khoán, góp vốn bằng bất động sản.

Cá nhân góp vốn bằng vốn góp, bằng chứng khoán, bằng bất động sản chưa phải khai và nộp thuế từ chuyển nhượng khi góp vốn. Khi chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp cá nhân khai và nộp thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi góp vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản khi chuyển nhượng.
11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thương bằng có phiếu.

Cả nhân khi nhận thương bằng có phiếu từ đơn vị sử dụng lao động chắc phải nộp thuế từ tiền lương, tiền công. Khi cả nhân chuyển nhượng có phiếu thương thì khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng có phiếu và thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thuê nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam

Tổ chức được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam (sau đây gọi tắt là bên Việt Nam) có ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thuê nước ngoài mà nhà thuê đó có ký hợp đồng lao động với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì bên Việt Nam có trách nhiệm thông báo cho nhà thuê nước ngoài về nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của người lao động nước ngoài và về trách nhiệm cung cấp các thông tin về người lao động nước ngoài, gồm: danh sách, quốc tịch, số hộ chiếu, thời gian làm việc, công việc đảm nhận, thu nhập cho bên Việt Nam để bên Việt Nam cung cấp cho cơ quan thuế chậm nhất trước 07 ngày kể từ ngày cả nhân nước ngoài bắt đầu làm việc tại Việt Nam.

Điều 28. Hoàn thuế

1. Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với những cá nhân đã đăng ký và có mã số thuế tại thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế.

2. Đối với cá nhân đã ưu quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện hỗ trợ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào ký sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả.

3. Đối với cá nhân thuộc diện khai trực tiếp với cơ quan thuế có thể lựa chọn hoàn thuế hoặc bù trừ vào ký sau tại cùng cơ quan thuế.

4. Trường hợp cá nhân có phát sinh hoàn thuế thu nhập cá nhân nhưng chậm nộp tờ khai quyết toán thuế theo quy định thì không áp dụng phạt đối với vi phạm hành chính khi khai quyết toán thuế quá thời hạn.

Chương V

ĐIỀU KHOÁN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Các nội dung về chính sách thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/ND-CP hiệu lực từ thời điểm Luật, Nghị định có hiệu lực (01/7/2013).

Bài bố hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân tại các Thông tư số

2. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 30. Trách nhiệm thi hành

1. Các nội dung khác liên quan đến quản lý thuế không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thực thi Hiến Luật Quản lý thuế.

2. Việc giải quyết những tồn tại, vướng mắc về thuế thu nhập cá nhân phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2013 tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản hướng dẫn có hiệu lực cung thời điểm.

3. Việc áp dụng tỷ lệ thuế thu nhập chịu thuế đến với cá nhân kinh doanh theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này được thực hiện thông nhất từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

4. Đối với hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng góp vốn để có quyền mua nhà, nhà, căn hộ ký trước thời điểm có hiệu lực thi hành của Nghị định số 71/2010/ND-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở, nay được chủ đầu tư đồng ý cho cá nhân chuyển nhượng thi khai, nộp thuế như hướng dẫn với chuyển nhượng nhà ở hình thành trong tương lai.

5. Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01 tháng 01 năm 2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận thì chỉ thu một (01) lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không được thực hiện truy thu thuế.

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ việt tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng.

6. Cá nhân đang được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân trước ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực thi hành theo quốc luật được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân cho thời gian ưu đãi còn lại.

7. Trường hợp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia ký kết Điều ước quốc tế có quy định về thuế thu nhập cá nhân khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì thực hiện theo quy định của Điều ước quốc tế đó.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phân phụng kíp thời về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) để nghiên cứu giải quyết.

Nơi nhận: X

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Tổng bì thư, Chủ tịch nước, Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- UBTW Mật trận Tổ quốc Việt Nam;
- Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các Đoàn thể;
- HĐND, UBND, Sở TC, Cục thuế, Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cổng báo;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính, Website Tổng cục Thuế;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TCT (VT, TNCN).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn
### BẢNG HƯỞNG DÀN
**PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LƯỢNG TƯƠNG PHÂN**
(dối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)

Phương pháp tính thuế lũy tiến từng phần được cụ thể hoá theo Biểu tính thuế rút gọn như sau:

<table>
<thead>
<tr>
<th>Bậc</th>
<th>Thu nhập tính thuế /tháng</th>
<th>Thuế suất</th>
<th>Tính số thuế phải nộp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>Cách 1</td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td>Đên 5 triệu đồng (trd)</td>
<td>5%</td>
<td>0 trd + 5% TNTT</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trên 5 trd đến 10 trd</td>
<td>10%</td>
<td>0,25 trd + 10% TNTT trên 5 trd</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trên 10 trd đến 18 trd</td>
<td>15%</td>
<td>0,75 trd + 15% TNTT trên 10 trd</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Trên 18 trd đến 32 trd</td>
<td>20%</td>
<td>1,95 trd + 20% TNTT trên 18 trd</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Trên 32 trd đến 52 trd</td>
<td>25%</td>
<td>4,75 trd + 25% TNTT trên 32 trd</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Trên 52 trd đến 80 trd</td>
<td>30%</td>
<td>9,75 trd + 30% TNTT trên 52 trd</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Trên 80 trd</td>
<td>35%</td>
<td>18,15 trd + 35% TNTT trên 80 trd</td>
</tr>
</tbody>
</table>
BẢNG QUY ĐỜI
THU NHẬP KHÔNG BAO GOM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(dối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

<table>
<thead>
<tr>
<th>Stt</th>
<th>Thu nhập làm căn cứ quy đổi/tháng (viết tắt là TNQĐ)</th>
<th>Thu nhập tính thuế</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Dưới 4,75 triệu đồng (trd)</td>
<td>TNQĐ/0,95</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Trên 4,75 trd đến 9,25trd</td>
<td>(TNQĐ – 0, 25 trd)/0,9</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Trên 9,25 trd đến 16,05trd</td>
<td>(TNQĐ – 0,75 trd )/0,85</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Trên 16,05 trd đến 27,25 trd</td>
<td>(TNQĐ – 1,65 trd)/0,8</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Trên 27,25 trd đến 42,25 trd</td>
<td>(TNQĐ – 3,25 trd)/0,75</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Trên 42,25 trd đến 61,85 trd</td>
<td>(TNQĐ – 5,85 trd)/0,7</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Trên 61,85 trd</td>
<td>(TNQĐ – 9,85 trd)/0,65</td>
</tr>
</tbody>
</table>