|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [[ChuDauTu\_h]]  **[[DonViMuaSam\_h]]** | | | **THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** | **Mẫu số S24-HD** | |
|  | | | Số ………………………… |  |  |
|  |  |  | Ngày….. tháng ….. năm 20…. |  |  |

Căn cứ vào Biên bản giao nhận tài sản cố định số [[TheTS\_SoBBGN]] ngày [[TheTS\_NgayBBGN]]

Tên tài sản: [[TaiSan\_Ten]].

Xuất xứ: [[TaiSan\_NuocSX]]

Năm sản xuất: [[TaiSan\_NamSX]]

Bộ phận sử dụng: Đ/c [[CNNV]], [[DonViMuaSam]].

Năm đưa vào sử dụng: [[TaiSan\_NamSD]].

Công suất (diện tích thiết kế): [[TaiSan\_TSKT]].

Đình chỉ sử dụng tài sản cố định ngày …. tháng …. năm ……….

Lý do đình chỉ:………………………………………………………………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số Hóa Đơn** | **Nguyên giá tài sản cố định** | | | **Kết quả kiểm nghiệm** | | |
| **Ngày, tháng, năm** | **Diễn giải** | **Nguyên giá** | **Năm** | **Giá trị  khấu hao (hao mòn)** | **Lũy kế  số đã tính** |
| [[HoaDon]] | [[HoaDon\_d]] | [[TaiSan\_Ten]], đơn giá [[TaiSan\_Gia]] [[TaiSan\_DVT]] | [[TaiSan\_Gia]] |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Dụng cụ, phụ tùng kèm theo**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên, quy cách dụng cụ, phụ tùng** | | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Giá trị** |
|  |  | |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | 0 |
| Ghi giảm tài sản cố định chứng từ số ……….. ngày … . tháng … năm ….. | | | | | |
| Lý do giảm ................................................................................................................................................. | | | | | |
|  | | | | | |
| **Đơn vị sử dụng** | | **Ban Tài chính** | | **Thủ trưởng đơn vị** | |
|  | |  | |  | |
| **[[DonViMuaSam\_CH]]** | |  | |  | |