**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ BĐS ĐÔNG ĐÔ – BQP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**BAN QUẢN LÝ TÒA NHÀ ĐÔNG ĐÔ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số* …......./*DNTT-BQL* *Hà Nội, ngày 01… tháng 06… năm 2018*

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN**

**Kính gửi : Ban Giám đốc Công ty BĐS Đông Đô - BQP**

Tên tôi là : Hoàng Thị Phượng

Bộ phận công tác: Hành chính kế toán tại tòa chung cư Đông Đô ngõ 100 Hoàng Quốc Việt .

Số chứng từ đính kèm:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **THỜI GIAN** | **NỘI DUNG** | **GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ (VNĐ)** | **THUẾ VAT (VNĐ)** | **TỔNG CỘNG (VNĐ)** |
| 1 | 7/3/2018 | Mua thẻ từ thang máy cho Cư Dân | 1,000,000 |  | **1,000,000** |
| 2 | 7/12/2018 | Mua thẻ điện thoại máy Hotline | 200,000 |  | **200,000** |
| 3 | 7/10/2018 | Đóng tiền điện sinh hoạt cho tòa nhà tháng 6 | 22,744,800 | 2,274,480 | **25,019,280** |
| 4 | 7/10/2018 | Đóng tiền điện phòng Gym Tháng 6 | 8,393,680 | 839,368 | **9,233,048** |
| 5 | 7/10/2018 | Đóng tiền nước sinh hoạt cho tòa nhà chung cư Đông Đô tháng 6 | 18,190,960 | 2,728,644 | **20,919,604** |
| 6 | 7/10/2018 | Phí nộp tiền nước ngân hàng VietinBank | 11,000 |  | **11,000** |
| 7 | 7/11/2018 | Chi phí tiền mạng internet phòng B03 | 286,000 |  | **286,000** |
| 8 | 7/12/2018 | Chi phí mua Văn phòng phẩm | 1,142,000 |  | **1,142,000** |
| 9 | 7/14/2018 | Tiền nước uống cho BQL, kỹ thuật, bảo vệ | 140,000 |  | **140,000** |
| 10 | 7/16/2018 | Chi phí đổ mực máy in tại phòng B07 | 150,000 |  | **150,000** |
| 11 | 7/17/2018 | Chi phí mua thùng rác để Sảnh tầng 1 | 1,600,000 |  | **1,600,000** |
| 12 | 7/18/2018 | Chi phí trang trí Sảnh Hội nghị họp Chung cư lần 1 | 2,250,000 |  | **2,250,000** |
| 13 | 7/20/2018 | Chi phí thuê bàn ghế Họp Hội nghị cư dân lần 1 | 5,300,000 |  | **5,300,000** |
| 14 | 7/20/2018 | Chi phí thuê loa đài họp Hội nghị cư dân lần 1 | 2,100,000 |  | **2,100,000** |
| 15 | 7/20/2018 | Chi phí bánh kẹo, hoa quả họp Hội nghị cư dân lần 1 | 1,830,000 |  | **1,830,000** |
| 16 | 7/20/2018 | Chi phí nước uống, cốc, đĩa họp Hội nghị cư dân lần 1 | 420,000 |  | **420,000** |
| 17 | 7/20/2018 | Mua hoa phục vụ cho cuộc họp Hội nghị cư dân lần 1 | 750,000 |  | **750,000** |
| 18 | 7/20/2018 | Chi phí tiền phong bì cho cuộc họp Hội nghị cư dân | 5,000,000 |  | **5,000,000** |
| 19 | 7/23/2018 | Chi phí thẻ từ thang máy phục vụ cho BQL | 500,000 |  | **500,000** |
| 20 | 7/23/2018 | Chi phí thay 2 thoát sàn chống mùi phòng B.03 | 500,000 |  | **500,000** |
| 21 | 7/23/2018 | Chi phí thay quạt thông gió B.03 | 550,000 |  | **550,000** |
| 22 | 7/23/2018 | Chi phí mua đèn ngủ lắp phòng B.03 | 142,000 |  | **142,000** |
| 23 | 7/23/2018 | Chi phí mua đèn điện thang máy và Băng dính an toàn | 300,000 |  | **300,000** |
| 24 | 7/23/2018 | Mua thẻ điện thoại máy Hotline | 200,000 |  | **200,000** |
| 25 | 7/23/2018 | Chi phí thay kính mái ở Sảnh tầng 1 | 2,500,000 |  | **2,500,000** |
| 26 | 7/23/2018 | Chi phí thay cửa kính ra vào tầng 1 TTTM | 3,500,000 |  | **3,500,000** |
| 27 | 24/07/18 | Tiền nước uống cho BQL, kỹ thuật, bảo vệ | 140,000 |  | **140,000** |
| 28 | 27/07/18 | Đóng tiền điện phòng B07 | 80,000 |  | **80,000** |
| 29 | 27/07/18 | Mua thẻ từ thang máy cho Cư Dân | 1,200,000 |  | **1,200,000** |
| 30 | 30/07/18 | Tiền phô tô tài liệu | 50,000 |  | **50,000** |
| 31 | 30/07/18 | Mua thẻ điện thoại máy Hotline | 200,000 |  | **200,000** |
| 32 | 31/07/18 | Chi phí thay bóng đèn lắp cầu thang bộ | 1,400,000 |  | **1,400,000** |
| 33 | 8/2/2018 | Chi trang trí hội nghị họp cư dân lần 2 | 150,000 |  | **150,000** |
| 34 | 8/2/2018 | Chi phí thuê bàn ghế Họp Hội nghị cư dân lần 2 | 5,300,000 |  | **5,300,000** |
| 35 | 8/2/2018 | Chi phí thuê loa đài họp Hội nghị cư dân lần 2 | 2,100,000 |  | **2,100,000** |
| 36 | 8/2/2018 | Chi phí bánh kẹo, hoa quả họp Hội nghị cư dân lần 2 | 1,920,000 |  | **1,920,000** |
| 37 | 8/2/2018 | Chi phí nước uống, cốc, đĩa họp Hội nghị cư dân lần 2 | 420,000 |  | **420,000** |
| 38 | 8/2/2018 | Mua hoa phục vụ cho cuộc họp Hội nghị cư dân lần 2 | 780,000 |  | **780,000** |
| **TỔNG CỘNG** | | | | | **99,282,932** |

***Bằng chữ****: Chín mươi chín triệu, hai trăm tám mươi hai ngàn, chín trăm ba mươi hai đồng chẵn.*

**Người đề nghị**