|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số: 017.T/BCB-TC**  Ban hành theo...  Ngày nhận báo cáo: 10 ngày làm việc sau tháng báo cáo | **XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI)**  Tháng ... | Đơn vị báo cáo: Bộ Tài chính  Đơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Đơn vị tính** | **Tháng báo cáo** | | **Lũy kế đến hết tháng báo cáo** | |
| **Lượng** | **Trị giá (USD)** | **Lượng** | **Trị giá (USD)** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
| **Tổng trị giá** | USD | x |  | x |  |
| **Nhóm/Mặt hàng chủ yếu** |  |  |  |  |  |
| (Dựa trên danh mục nhóm/mặt hàng chủ yếu của Biểu số 013.K/BCB-TC) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người lập biểu** *(Ký, họ tên)* | **Người kiểm tra biểu** *(Ký, họ tên)* | *Ngày... tháng... năm...* **Thủ trưởng đơn vị** *(Ký, đóng dấu, họ tên)* |