a. Bảng kê phiếu xuất kho

**CÔNG TY**

**KIỂM TRA PHẦN MỀM ISOFTCO**

**BẢNG KÊ PHIẾU XUẤT KHO CỦA MỘT MẶT HÀNG**

MẶT HÀNG: **MTG1.01.02 – Intel® Celeron® Processor Family E3300**, ĐVT: **cái**

Đến ngày: **15-06-2016**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | **Chứng từ** | **Diễn giải** | **Kho** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **Số Ngày** |
| 1 | XuatKho/Lan1 11-06-2016 | Nguyễn Hà Phương | Kh/001 | 4.0 | 25,000,000.0 | 100,000,000.0 |
| 2 | XuatKho/Lan1 11-06-2016 | Nguyễn Hà Phương | Kh/001 | 2.0 | 25,000,000.0 | 50,000,000.0 |
|  | **TỔNG** | | | 6.0 |  | 150,000,000.0 |

Ngày 15 tháng 6 năm 2015

b. Bảng kê khai chi phí du học Canada

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Các khoản bỏ ra (Mức trung bình)** | | Chi phí học viên phải bỏ ra 26,160 CAD/năm – 15,360 CAD/năm  = 10,800 CAD/năm  (tương đương 216 triệu VND) |
| 12,000 CAD/năm | 12,000 CAD/năm |
| Thuê nhà | 7,200 CAD/năm |
| Ăn uống | 2,000 CAD/năm |
| Phương tiện công cộng | 1,440 CAD/năm |
| Bảo hiểm | 720 CAD/năm |
| Chi phí khác | 1,800 CAD/năm |
| ***Tổng cộng*** | 26,160 CAD/năm |
| **Các khoản thu lại (Mức trung bình)** | |
| Đi làm thêm trong lúc học | 11,520 CAD/năm |
| Đi làm thêm trong kỳ nghỉ | 3,840 CAD/năm |
| ***Tổng cộng*** | ***15,360 CAD/năm*** |