Thông tin đơn hàng/訂單信息

Mã đơn hàng/訂單編號 SH2021001\_0001

Nhà cung cấp \*  
供應商 Công ty CP WS Việt Nam

Tên công trình \*  
工程名稱 

Số tiền trước thuế  
稅前金額  VNĐ，USD, TWD, CNY

Tỷ lệ VAT

稅率 % (nhập tay)

Số tiền sau thuế

稅後金額  （hệ thống tự tính giá trị）

Thời hạn bảo hành  
保固期間 Năm/年 (nhập tay)

Quá hạn phạt mỗi ngày  
逾期罰款每日 % (nhập tay)

Tài liệu  
附件檔案 Đăng file/附件檔案

Trạng thái  
訂單狀態 Đã đặt hàng/已訂購 Đang vận chuyển/運輸中

Đã về cảng/已到港口 Hoàn thành/完成

Mã hợp đồng \*  
合約編號 

Thời hạn hoàn công (giao hàng)  
完工（交貨）期限 

Nhập khẩu  
進口 

Loại sản phẩm \*  
產品類別 

Loại công trình \*  
工程類別 

Nội dung mua hàng \*  
購買內容 

Phương thức thanh toán  
付款方式

預付款 Khoản tạm ứng，進度款 Khoản tiến độ，出貨前 Khoản trước giao hàng，出貨后 Khoản sau giao hàng，完工款 Khoản hoàn công，驗收款 Khoản nghiệm thu，保固款 Khoản bảo hành

%

 (Nhập tay số ngày, không chọn ngày tháng năm)

Thêm/更多

| **STT 顺序** | **Khoản thanh toán 付款方式** | **% Thanh toán Thời gian thanh toán (ngày)  付款率 付款期間** | **Ngày thanh toán 付款日期** |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Khoản thanh toán thực tế  實際付款 | Ngày thanh toán  付款日期 | Số tiền thanh toán  付款金額 | Số % thanh toán  付款率 | Lũy kế số tiền thanh toán  累計付款金額 | Lũy kế số % thanh toán  累計付款率 |

(Hệ thống sẽ tự tính được các phần lũy kế)