|  |  |
| --- | --- |
|  | Mẫu số: **10-MST**  *(Kèm theo Thông tư số*  *86/2024/TT-BTC ngày 23/12/2024*  *của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CỤC THUẾ/CỤC THUẾ:...  **CỤC THUẾ/CHI CỤC THUẾ:……**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ  
CERTIFICATE OF TAX REGISTRATION**

|  |  |
| --- | --- |
| **MÃ SỐ THUẾ**  TAX IDENTIFICATION NUMBER |  |
| **TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ**  FULL NAME OF TAXPAYER |  |
| **SỐ, NGÀY THÁNG NĂM GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ**  NUMBER AND DATE OF BUSINESS REGISTRATION CERTIFICATE OR ESTABLISHMENT AND OPERATION CERTIFICATE, INVESTMENT CERTIFICATE |  |
| **SỐ, NGÀY THÁNG NĂM CỦA QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP** (đối với tổ chức)  NUMBER AND DATE OF ESTABLISHMENT DECISION (FOR ORGANIZATION) |  |
| **NGÀY CẤP MÃ SỐ THUẾ**  DATE OF ISSUING TAX IDENTIFICATION NUMBER |  |
| **CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ TRỰC TIẾP**  TAX DEPARTMENT IN CHARGE |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *……., ngày …… tháng ….. năm ………..*  *(dd/mm/yy)*  **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ**  DIRECTOR OF TAX DEPARTMENT |