

BIÊN BẢN QUYẾT TOÁN CHI PHÍ DỊCH VỤ

KHÁCH HÀNG ${guest}

ĐỊA CHỈ ${diaChi}

ĐIỆN THOẠI ${phone}

LOẠI XE ${carname}

SỐ KHUNG ${vin}

SỐ MÁY ${frame}

NHÂN VIÊN ĐĂNG KÝ

SỐ TIỀN NHẬN TỪ KẾ TOÁN: Lần 1 Ngày nhận tiền

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHI PHÍ CỐ ĐỊNH DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KÝ** | **THÀNH TIỀN** | **GHI CHÚ** |
| 1 | Lệ phí trước bạ 10% (bamge thuế) |  |  |
| 2 | Lệ phí đăng ký |  |  |
| 3 | Lệ phí đăng kiểm |  |  |
| 4 | Lệ phí đường bộ |  |  |
| 5 | Chi phí công đăng ký |  |  |
| 6 | Chi phí khác (hh công an) |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |
|  | **CÒN LẠI** |  |  |

Lần 2 Ngày nhận tiền

***Long Xuyên, ngày …… tháng ……. Năm ……..***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nhân viên hỗ trợ** | **Thủ quỷ** | **Kế toán** | **Gíam đốc** |
|  |  |  |  |