|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG TY TNHH ALTECH OVERSEAS VIỆT NAM**  (ALTECH OVERSEAS VIETNAM COMPANY LIMITED)  Địa chỉ (Address):145-147, đường Nguyễn Tất Thành, P13, Q4,Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  MST (Tax code : 0 3 1 0 6 7 0 9 0 3  Điện thoại (tel) : +84 8 39436777 ; Fax: +84 8 39436767 |

**HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG**

***(VAT INVOICE)***

*Liên 1/copy 1: Lưu/filed, lien 2/copy 2:khach hang/customer, lien 3/copy 3: nội bộ/internal*

|  |  |
| --- | --- |
| Khách hàng *(bill to):* SAP in AR invoice “ customer’s name”  Địa chỉ *(add):* SAP in AR invoice: “ Address”- *Bill to*  MST *(tax code):* SAP in Business Partner master data  “ Federal Tax ID”  Phương thức thanh toán */(Payment method): Type* | Giao hàng *(ship to)*: SUB in SI “Ship To”  ĐT (*tel)*: Fax:  SAP in AR invoice  “Tel 1” “Fax” |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NV bán hang  *(Sales person)* | Đơn hàng  (*Customer PO)* | Phiếu xuất kho  *(Picking slip)* | Mẫu số  *(Form No)* | Số Serial  *(Serial No)* | Số hoá đơn  *(Invoice no)* | Ngày hoá đơn  *(Invoice date)* |
| SAP in AR invoice “Sale employee” | SAP in AR invoice “customer reference” | SAP in AR invoice  “Picking Slip” | 01/GTKT3/002  (FIXED) | AV/11T  (FIXED) | 0000000  (7 NUMBER- AUTO RUN) | Direct type in SAP |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SL  (*Qty)*  (1) | MH  *(Item code)*  (2) | Diễn giải  *(Description)*  (3) | ĐG ChưaVAT  *(EX VAT price)* (4) | TS  *(VAT rate)*  (5) | ĐG Có VAT  *(INC VAT Price)*  (6) | Thành tiền  *(Sub Total)*  (VND)  (8) |
| SUB  in SI  “Qty | SUB  in SI  “Part#” | SUB  in SI  “Product” | in SI  “Sale Ex.GST” | SUB  in SI  “GST%” | =(4) .(1+(5)) | = (1). (6) |

|  |  |
| --- | --- |
| Tổng giá trị hàng bán bao gồm thuế GTGT */( Sales Inc VAT)* | 9= Total (8) |
| Chi phí vận chuyển chưa thuế VAT */(Freight Ex VAT)* | 10 =Type |
| Chi phí vận chuyển bao gồm thuế VAT */(Freight Inc VAT)* | 11= (10) \* (1+(5)) |
| Tổng thuế GTGT / *(Total VAT)* | 12=(4+10)\*(5) |
| **TỔNG GIÁ TRỊ HOÁ ĐƠN */(TOTAL INC VAT)*** | 12=9+11 |
| Trả trước */ (Paid today)* | 13 |
| Còn lại*/( Balance due)* | 14=12-13 |

Tổng số tiền hoá đơn bằng chữ :- Need set up function from SAP--------------------------------------------------------------------------------

*(Total Amount in word)*:-------------- Need set up function from SAP ----------------------------------------------------------------------------

Người mua hàng *(Buyer)*  Người bán hàng *(Seller)*

Ký, ghi rõ họ tên Ký, họ tên, dấu

*(signature/name)*   *(signature/name/chop)*

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

*Dưới đây là thông tin tài khoản ngân hàng của chúng tôi /(Below is our Bank Account information)*

*Tên tài khoản (Account name) CÔNG TY TNHH ALTECH OVERSEAS VIỆT NAM*

*Số tài khoản (Bank account)* [*090-667353-061*](https://www.hsbc.com.vn/1/2/%21ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4w3dAsESYGYxqb6kShCBvGOaCJApoUvFjEfhFhQWWZ8mJ--r0d-bqq-t36AfkFuaGhoRLkjAMl4m9k%21/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzFfMUNJ?requestName=ac_history&screenId=0.06109985676120744&account_index=0&account_type=DDAccountTypes)*(VND);* [*090-667353-161*](https://www.hsbc.com.vn/1/2/%21ut/p/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLN4w3dAsESYGYxqb6kShCBvGOaCJApoUvFjEfhFhQWWZ8mJ--r0d-bqq-t36AfkFuaGhoRLkjAMl4m9k%21/delta/base64xml/L3dJdyEvd0ZNQUFzQUMvNElVRS82XzFfMUNJ?requestName=ac_history&screenId=0.06109985676120744&account_index=2&account_type=DDAccountTypes) *(USD)*

*Tại Ngân hàng (Bank name ) HSBC Bank (Vietnam ) Ltd.*