**TÌNH HÌNH XUẤT, NHẬP KHẨU DỊCH VỤ CỦA VIỆT NAM**

***Quý……. Năm……***

*Đơn vị tính: USD*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ngành dịch vụ \*** | **Xuất khẩu** | **Nhập khẩu** |
|  | (1) | (2) |
| **TỔNG SỐ** |  |  |
| 1. Dịch vụ vận tải |  |  |
| 2. Dịch vụ du lịch |  |  |
| 3. Dịch vụ thông tin liên lạc |  |  |
| 4. Dịch vụ xây dựng |  |  |
| 5. Dịch vụ bảo hiểm |  |  |
| 6. Dịch vụ tài chính |  |  |
| 7. Dịch vụ máy tính và thông tin |  |  |
| 8. Phí mua, bản quyền sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền |  |  |
| 9. Dịch vụ kinh doanh khác |  |  |
| 10. Dịch vụ cá nhân, văn hóa, giải trí |  |  |
| 11. Dịch vụ chính phủ chưa được phân loại ở nơi khác |  |  |
| 12. Dịch vụ Logistic |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu***(Ký, ghi rõ họ tên)* | *……………, ngày…… tháng…… năm……***Người kiểm duyệt***(Ký, ghi rõ họ tên)* |

***Ghi chú:***

(\*) Thống kê theo các ngành dịch vụ được thực hiện theo quy định tại Quyết định số [28/2011/QĐ-TTg](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/xuat-nhap-khau/quyet-dinh-28-2011-qd-ttg-danh-muc-dich-vu-xuat-nhap-khau-viet-nam-124145.aspx) ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.

Cột (1): Giá trị dịch vụ xuất khẩu trong kỳ báo cáo.

Cột (2): Giá trị dịch vụ nhập khẩu trong kỳ báo