|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ: ${param1}** | Mẫu số C85-HD |
| Mã QHNS: ${param2} | *(Ban hành kèm theo Thông tư số 108/2018/TT-BTC* |
|  | *ngày 15/11/2018 của Bộ Tài chính)* |

BẢNG KÊ CÂN HÀNG

**(Dùng cho xuất, nhập)**

Số: ${param3}

- Họ tên thủ kho: ${param4}

- Loại kho: ${param5} Sổ kho: ${param6}. Ngăn kho: ${param7}

- Địa điểm: ${param8}

- Tên hàng: ${param9} Đơn vị tính: ${param10}

- Tên, địa chỉ người giao (Người nhận): ${param11} Theo hợp đồng (nếu có): ${param12}.

- Ngày tháng nhập, xuất:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT**  **Mã cân** | **Số bao bì** | **Trọng lượng**  **cả bì** | **STT**  **Mã cân** | **Số bao bì** | **Trọng lượng**  **cả bì** |
| A | 1 | 2 | A | 1 | 2 |
| ${macan1} | ${soluong1} | ${trongluong1} | ${macan2} | ${soluong2} | ${trongluong2} |
| **Cộng** | **${param18}** | **${param19}** | **Cộng** | **${param20}** | **${param21}** |

- Ấn định:

*1- Tổng trọng lượng kể cả bao bì: ${param13}.*

*2- Tổng trọng lượng bao bì: ${param14}.*

*3- Tổng trọng lượng hàng đã trừ bì viết bằng số: ${param15} . viết bằng chữ: ${param16}*

*${param17}*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NGƯỜI GIAO**  **(NGƯỜI NHẬN)**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |  | **GIÁM SÁT**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ KHO**  *(Ký, ghi rõ họ tên)* |