|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **{companyName}**  Đ/c: {companyAddress}  MST: {companyTaxCode} | **PHIẾU THU TIỀN NƯỚC**  *(Liên 2: Giao khách hàng)*  *(Từ ngày {fromDateFormat} đến ngày {toDateFormat})* | Ký hiệu: AA/15T  Số: **{numberBill}** |

Tên khách hàng: {customerName}

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MST: {taxCode} | Điện thoại: {phoneNumber} |  |
| Mã KH: {customerCode} | Mã HĐ: {contractCode} | Số hộ: {numberOfHouseholds} |

Hình thức thanh toán: {payTypeCode}

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ số cũ** | **Chỉ số mới** | **Tiêu thụ (m3)** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **{numberBeginFormat}** | **{numberEndFormat}** | **{consumeFormat}** | {unitFormat}{#rangePrices}  {to} m3: {unitFormat} đ  {/rangePrices} | {beforeTaxFormat} |
| Ngày {dateBillFormat}  Người thu tiền | |
| Tổng cộng: | | {beforeTaxFormat} |
| Thuế suất GTGT {taxPercel}%, Tiền thuế | | {taxFormat} |
| Phí BVMT {feeNumber}%, Tiền phí | | {feeFormat} |
| **Tổng cộng tiền thanh toán:** | | **{totalFormat}** |
| *Bằng chữ: {moneyToString} đồng.* | | | | |

***(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao nhận phiếu)***

**PHIẾU THU TIỀN NƯỚC**

*(Liên 1: Lưu)*

Mẫu số: 01GTKT2/001

Ký hiệu: AA/15T

Số: **{numberBill}**

*(Từ ngày {fromDateFormat} đến ngày {toDateFormat})*

**{companyName}**

Đ/c: {companyAddress}

MST: {companyTaxCode} ĐT: {companyPhoneNumber}

Tên khách hàng: {customerName}

Địa chỉ: {customerAddress}

|  |  |
| --- | --- |
| MST: {taxCode} | ĐT: {phoneNumber} |
| Mã KH: {customerCode} | Số hộ: {numberOfHouseholds} |
| Chỉ số cũ: | {numberBeginFormat} |
| Chỉ số mới: | {numberEndFormat} |
| **Tiêu thụ(m3):** | **{consumeFormat}** |
| Tiền trước thuế: | {beforeTaxFormat} đ |
| Thuế suất GTGT {taxPercel}%: | {taxFormat} đ |
| Phí BVMT {feeNumber}%: | {feeFormat} đ |
| **Tổng tiền thanh toán:** | **{totalFormat} đ** |

*Bằng chữ: {moneyToString} đồng.*

Ngày {dateBillFormat}