**Danh mục hệ thống tài khoản kế toán**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Số hiệu tài khoản cấp 1** | **Tên tài khoản** |
|  |  | **LOẠI 1 - PHẢI THU** |
| 1 | 131 | Phải thu từ người nộp thuế |
| 2 | 132 | Phải thu từ vãng lai của người nộp thuế |
| 3 | 133 | Phải thu từ ủy nhiệm thu |
| 4 | 137 | Phải thu từ trực tiếp thu bằng biên lai |
| 5 | 138 | Phải thu từ phân bổ nghĩa vụ thuế của người nộp thuế |
| 6 | 139 | Khoanh nợ |
| 7 | 142 | Phải thu từ thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật thuế |
|  |  | **LOẠI 3- THANH TOÁN VÀ PHẢI TRẢ** |
| 8 | 331 | Thanh toán với ngân sách nhà nước về các khoản thu |
| 9 | 332 | Thanh toán với ngân sách nhà nước về hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật thuế |
| 10 | 338 | Khoản thu phân bổ tại các cơ quan thuế khác |
| 11 | 341 | Phải trả người nộp thuế do hoàn nộp thừa |
| 12 | 342 | Phải trả người nộp thuế do hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật thuế |
| 13 | 348 | Phải trả do hoàn nộp thừa của các khoản thu được nhận phân bổ |
|  |  | **LOẠI 7 - THU** |
| 14 | 711 | Thu |
|  |  | **LOẠI 8 - HOÀN, MIỄN, GIẢM, XÓA NỢ** |
| 15 | 812 | Hoàn thuế giá trị gia tăng, tiêu thụ đặc biệt theo pháp luật thuế |
| 16 | 818 | Miễn, giảm |
| 17 | 819 | Xóa nợ |