|  |  |
| --- | --- |
| HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:...  Địa chỉ:............................................. | Mẫu số 04 - VT  (Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính) |

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày ${ngay} tháng ${thang} năm ${nam}

Số:${receipt\_code}

- Họ và tên người nhận hàng: ${customer}

- Lý do xuất kho: ${ly\_do}

- Địa điểm xuất kho: Kho Chính

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá | Mã số | Đơn vị tính | Số lượng | | Đơn giá | Thành  tiền |
| Yêu cầu | Thực  xuất |
| A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
| ${stt} | ${ten\_sp} | ${ma\_so} | ${don\_vi} | ${sl\_yeu\_cau} | ${sl\_thuc\_xuat} | ${don\_gia} | ${thanh\_tien} |
|  | Cộng | x | x | x | x | x | ${tong\_tien} |

- Tổng số tiền (viết bằng chữ):${tong\_tien\_chu}

- Số chứng từ gốc kèm theo:....................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | Ngày … tháng ….năm ….. | | |
| Người nhận hàng  (Ký, họ tên) | | Thủ kho  (Ký, họ tên) | | Người lập biểu  (Ký, họ tên) | Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh  (Ký, họ tên) |

${nhan\_vien}