**Mẫu XML biên bản điện tử**

Các trường bắt buộc: **\***

**Điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<LoaiHoaDon>Loại hóa đơn **\***</LoaiHoaDon>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

<KyKeKhai>Kỳ kê khai **\***</KyKeKhai>

<TrcDieuChinh> **\***

<Product>

<Stt>Số thứ tự</Stt>

<Code>Mã sản phẩm</Code>

<Name>Tên sản phẩm</Name>

<Unit>Đơn vị tính</Unit>

<Quantity>Số lượng</Quantity>

<Price>Đơn giá</Price>

<Amount>Tổng tiền</Amount>

</Product>

<Product>…</Product>

</TrcDieuChinh>

<SauDieuChinh> **\***

<Product>

<Stt>Số thứ tự</Stt>

<Code>Mã sản phẩm</Code>

<Name>Tên sản phẩm</Name>

<Unit>Đơn vị tính</Unit>

<Quantity>Số lượng</Quantity>

<Price>Đơn giá</Price>

<Amount>Tổng tiền</Amount>

</Product>

<Product>…</Product>

</SauDieuChinh>

</Document>

**Điều chỉnh thông tin hóa đơn**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<LoaiHoaDon>Loại hóa đơn **\***</LoaiHoaDon>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

<KyKeKhai>Kỳ kê khai **\***</KyKeKhai>

<TrcDieuChinh>Nội dung trước điều chỉnh **\***</TrcDieuChinh>

<SauDieuChinh>Nội dung sau điều chỉnh **\***</SauDieuChinh>

</Document>

**Thay thế hóa đơn**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy **\***</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

</Document>

**Thu hồi hóa đơn**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

</Document>

----------------

**Điều chỉnh tăng/giảm hóa đơn v2**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<DaiDienBenA>Đại diện bên A</DaiDienBenA>

<ChucVuBenA>Chức vụ bên A</ChucVuBenA>

<DaiDienBenB>Đại diện bên B</DaiDienBenB>

<ChucVuBenB>Chức vụ bên B</ChucVuBenB>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<LoaiHoaDon>Loại hóa đơn **\***</LoaiHoaDon>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

<KyKeKhai>Kỳ kê khai **\***</KyKeKhai>

<TrcDieuChinh> **\***

<Product>

<Stt>Số thứ tự</Stt>

<Code>Mã sản phẩm</Code>

<Name>Tên sản phẩm</Name>

<Unit>Đơn vị tính</Unit>

<Quantity>Số lượng</Quantity>

<Price>Đơn giá</Price>

<Amount>Tổng tiền</Amount>

</Product>

<Product>…</Product>

</TrcDieuChinh>

<SauDieuChinh> **\***

<Product>

<Stt>Số thứ tự</Stt>

<Code>Mã sản phẩm</Code>

<Name>Tên sản phẩm</Name>

<Unit>Đơn vị tính</Unit>

<Quantity>Số lượng</Quantity>

<Price>Đơn giá</Price>

<Amount>Tổng tiền</Amount>

</Product>

<Product>…</Product>

</SauDieuChinh>

</Document>

**Điều chỉnh thông tin hóa đơn v2**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<DaiDienBenA>Đại diện bên A</DaiDienBenA>

<ChucVuBenA>Chức vụ bên A</ChucVuBenA>

<DaiDienBenB>Đại diện bên B</DaiDienBenB>

<ChucVuBenB>Chức vụ bên B</ChucVuBenB>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<LoaiHoaDon>4 **\***</LoaiHoaDon>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

<KyKeKhai>Kỳ kê khai **\***</KyKeKhai>

<TrcDieuChinh>Nội dung trước điều chỉnh **\***</TrcDieuChinh>

<SauDieuChinh>Nội dung sau điều chỉnh **\***</SauDieuChinh>

</Document>

**Thay thế hóa đơn v2**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<DaiDienBenA>Đại diện bên A</DaiDienBenA>

<ChucVuBenA>Chức vụ bên A</ChucVuBenA>

<DaiDienBenB>Đại diện bên B</DaiDienBenB>

<ChucVuBenB>Chức vụ bên B</ChucVuBenB>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy **\***</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

<NewPattern>Mẫu số hóa đơn xử lý</NewPattern>

<NewNo>Số hóa đơn xử lý</NewNo>

<NewSerial>Ký hiệu hóa đơn xử lý</NewSerial>

<NewDate>Ngày hóa đơn: dd/MM/yyyy</NewDate>

</Document>

**Thu hồi hóa đơn v2**

<Document>

<DocNo>Số biên bản **\***</DocNo>

<DaiDienBenA>Đại diện bên A</DaiDienBenA>

<ChucVuBenA>Chức vụ bên A</ChucVuBenA>

<DaiDienBenB>Đại diện bên B</DaiDienBenB>

<ChucVuBenB>Chức vụ bên B</ChucVuBenB>

<CreateDate>Ngày tạo: dd/MM/yyyy</CreateDate>

<CusName>Tên khách hàng **\***</CusName>

<CusAddress>Địa chỉ khách hàng **\***</CusAddress>

<CusEmail>Mail khách hàng</CusEmail>

<CusPhone>Điện thoại khách hàng</CusPhone>

<CusTaxCode>Mã số thuế khách hàng **\***</CusTaxCode>

<InvNo>Số hóa đơn sai **\***</InvNo>

<InvSerial>Ký hiệu hóa đơn sai **\***</InvSerial>

<InvDate>Ngày hóa đơn sai: dd/MM/yyyy </InvDate>

<Reason>Lý do **\***</Reason>

</Document>