C. Hạch toán tự động 8

1. Nhận tiền đối tác chuyển về

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại giao dịch** | **Số giao dịch** | **Ngày** | **STT** | **Tên đối tác** | **USD** | **EUR** | **AUD** | **CAD** | **GBP** |
|  |  |  | 1 | abc | 50,000 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | xyz |  | 100,000 |  |  |  |

2. Chuyển đổi ngoại tệ chi trả 11

3. Chi trả ngoại tệ 13

4. Hoa hồng thụ hưởng 27

5. Chi phí lương 29

6. Chênh lệch tỷ giá 29

a. Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá 29

b. Kết chuyển chênh lệch tỷ giá 30

7. Kết chuyển cuối tháng 31