**PH\_N BÀI T]P**

**Bài 1**

T7i m,t doanh nghi%p có tình hình tài s.n nh3 sau:

1. Tài s.n c2 0:nh 50.000.000

2. Nguyên v(t li%u 7.000.000

3. L;i nhu(n ch3a phân ph2i 8.000.000

4. Tài s.n th+a 200.000

5. Công cC, dCng cC 800.000

6. V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 58.000.000

7. S.n phIm dF dang 1.000.000

8. Ph.i tr. ng36i bán 3.000.000

9. Ph.i tr. công nhân viên 900.000

10. Vay ngLn h7n 21.000.000

11. Thành phIm 24.000.000

12. K/ quO ngLn h7n 1.200.000

13. NguAn v2n XDCB 6.200.000

14. Góp v2n liên doanh 3.000.000

15. Tài s.n thi&u 400.000

16. Hao mòn tài s.n c2 0:nh 2.000.000

17. QuO 0'u t3 phát tri1n 9.000.000

18. Ph.i thu khách hàng 1.800.000

19. Ti$n mEt 5.000.000

20. Nh(n k/ quO dài h7n 2.400.000

21. Ti$n gFi ngân hàng 18.000.000

22. Ph.i n,p Nhà n34c 1.500.000

***Yêu c%u:*** Hãy phân bi%t Tài s.n và NguAn v2n v4i tài li%u trên. **Bài 2**

Tình hình tài s.n c8a doanh nghi%p D tính 0&n ngày 30/6/20… nh3 sau: 1. Tài s.n c2 0:nh 100.000.000 2. Nguyên v(t li%u 17.000.000 3. L;i nhu(n ch3a phân ph2i X 0

- 89 -

4. Ti$n gFi Ngân hàng 35.000.000

5. V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 129.000.000

6. Ph.i tr. ng36i bán 6.000.000

7. Vay ngLn h7n 17.000.000

8. Hàng hoá 12.000.000

9. Hao mòn tài s.n c2 0:nh 9.000.000

10.Ph.i thu khách hàng 1.700.000

11.Ti$n mEt 5.000.000

12.Nh(n k/ quO dài h7n 6.000.000

***Yêu c%u:***

- Hãy tìm X

- L(p b.ng cân 02i k& toán sau các nghi%p vC kinh t& phát sinh sau

+ Mua hàng hóa b\*ng ti$n mEt 3.100.000

+ Vay ngLn h7n tr. n; cho ng36i bán 5.000.000

+ Mua tài s.n c2 0:nh 16.000.000 ti$n ch3a tr. cho ng36i bán

+ Chi ti$n gFi ngân hàng tr. n; vay ngLn h7n 7.000.000

**Bài 3**

Hãy l(p 0:nh kho.n sau mGi nghi%p vC kinh t& phát sinh nh3 sau:

1/ Rút ti$n gFi ngân hàng nh(p quO ti$n mEt 560.000

2/ Mua tài s.n c2 0:nh 50.000.000 tr. b\*ng ti$n gFi ngân hàng

3/ Mua hàng hóa 800.000 ti$n ch3a thanh toán cho ng36i bán

4/ Nh(n ti$n k/ quO b\*ng ti$n mEt 1.000.000

5/ Khách hàng tr. n; b\*ng ti$n gFi ngân hàng 4.200.000

6/ Dùng l;i nhu(n sau thu& ch3a phân ph2i b9 sung v2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 10.000.000 7/ Vay ngLn h7n tr. n; cho ng36i bán 2.500.000

8/ !3;c c#p m,t tài s.n c2 0:nh tr: giá 40.000.000

9/ Chi ti$n mEt tr. l3@ng cho ng36i lao 0,ng 900.000

10/ Tài s.n thi&u bLt ng36i ch:u trách nhi%m ph.i bAi th36ng 300.000

11/ !em nguyên v(t li%u góp v2n liên doanh v4i 0@n v: khác 1.800.000 12/ Tr. l7i ti$n k/ quO b\*ng ti$n gFi ngân hàng 600.000

- 90 -

**Bài 4**

T7i m,t doanh nghi%p vào ngày 1/4/20…có tài s.n nh3 sau:

1. Tài s.n c2 0:nh 90.000.000

2. Nguyên v(t li%u 11.000.000

3. L;i nhu(n sau thu& ch3a phân ph2i 16.700.000

4. Ti$n gFi Ngân hàng 21.000.000

5. V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 103.000.000

6. Ph.i tr. ng36i bán 20.000.000

7. Vay ngLn h7n 14.000.000

8. Hàng hóa 22.000.000

9. Hao mòn tài s.n c2 0:nh 5.000.000

10.Ph.i thu khách hàng 1.700.000

11.Ti$n mEt 14.000.000

12.Nh(n k/ quO dài h7n 1.000.000

Trong tháng 4 có các nghi%p vC kinh t& phát sinh nh3 sau:

1/ Chuy1n giao m,t tài s.n c2 0:nh cho 0@n v: khác nguyên giá 15.000.000 2/ Rút ti$n gFi ngân hàng nh(p quO ti$n mEt 1.200.000

3/ Mua công cC, dCng cC nh(p kho 400.000 ti$n ch3a tr. cho ng36i bán 4/ Mua hàng hóa 3.000.000 tr. b\*ng ti$n gFi ngân hàng

5/ !em hàng hóa tr: giá 2.600.000 th& ch#p 01 vay ti$n

6/ Dùng l;i nhu(n sau thu& ch3a phân ph2i b9 sung v2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 5.000.000 7/ Khách hàng tr. n; b\*ng ti$n gFi ngân hàng 700.000

8/ Vay ngLn h7n tr. n; cho ng36i bán 4.000.000

9/ Chi ti$n mEt mua nguyên v(t li%u 1.400.000

10/ Vay ngLn h7n nh(p quO ti$n mEt 2.100.000

***Yêu c%u:***

1. MF tài kho.n và ghi s2 d3 0'u k? lên tài kho.n

2. !:nh kho.n các nghi%p vC kinh t& phát sinh và ghi vào tài kho.n liên quan 3. L(p b.ng cân 02i tài kho.n 01 ki1m tra tính chính xác c8a vi%c ghi chép trong tháng. 4. L(p b.ng cân 02i k& toán ngày 30/4/20…

- 91 -

**Bài 5**

T7i m,t doanh nghi%p trong tháng có các nghi%p vC kinh t& phát sinh nh3 sau: 1/ Mua v(t li%u chính 10.000.000, v(t li%u phC 3.000.000, nhiên li%u 1.000.000, công cC dCng cC 1.200.000, thu& GTGT 10%. Nh(p kho ti$n ch3a thanh toán cho ng36i bán. 2/ Chi ti$n mEt 01 tr. chi phí v(n chuy1n và b2c vác cho v(t li%u chính nh(p kho 150.000, v(t li%u phC 80.000, nhiên li%u 30.000, công cC dCng cC 50.000.

3/ Xu#t v(t li%u chính 01 s.n xu#t s.n phIm 25.000.000.

4/ Xu#t công cC ra dùng F phân x3Fng s.n xu#t 600.000. Phân b9 50%.

5/ Tính ti$n 0i%n ph.i tr. cho ng36i cung c#p F phân x3Fng s.n xu#t 500.000. 6/ Chi ti$n mEt tr. ti$n sBa ch<a tài s.n c2 0:nh t7i phân phân x3Fng s.n xu#t 130.000. 7/ Xu#t v(t li%u phC 01 s.n xu#t s.n phIm 600.000, qu.n l/ phân x3Fng 100.000. 8/ Ti$n l3@ng ph.i tr. trong tháng cho công nhân tr>c ti&p s.n xu#t 10.000.000, nhân viên qu.n l/ phân x3Fng 800.000.

9/ BHXH, BHTN, KPC!, BHYT tính trích theo tN l% quy 0:nh

10/ Phân x3Fng s.n xu#t báo hMng m,t công cC dCng cC thu,c lo7i phân b9 50% tr: giá 500.000 (Thu hAi ph& li%u nh(p kho 60.000).

11/ Kh#u hao TSC! F phân x3Fng s.n xu#t trích trong tháng 15.000.000. 12/ Xu#t nhiên li%u cho qu.n l/ phân x3Fng 400.000.

13/ Chi ti$n gFi ngân hàng mua 0A b.o h, lao 0,ng cho công nhân s.n xu#t 300.000. K& toán phân b9 trong 2 tháng.

14/ Chi ti$n mEt tr. l3@ng cho công nhân viên 7.500.000.

15/ Chi ti$n gFi ngân hàng n,p BHXH cho c@ quan b.o hi1m 1.000.000.

***Yêu c%u:***

1. !:nh kho.n và ph.n ánh tình hình trên vào nh<ng tài kho.n liên quan. 2. Tính giá thành s.n phIm và ghi nh(p kho bi&t r\*ng tr: giá s.n phIm dF dang 0'u k? 3.500.0000 và cu2i k? 4.000.000.

**Bài 6** T7i m,t doanh nghi%p 0'u tháng có tình hình nh3 sau: *(46n v3: 4)ng)* Nguyên v(t li%u 48.000.000 V2n 0'u t3 c8a CSH 170.000.000 Vay ngLn h7n 60.000.000 Công cC, dCng cC 1.000.000 Thành phIm 46.000.000 Ph.i tr. ng36i bán 20.000.000 Ph.i tr. CNV 2.000.000 Ti$n gFi ngân hàng 20.000.000

- 92 -

Ti$n mEt 12.000.000 Lãi ch3a phân ph2i 12.000.000 S.n phIm dF dang 2.000.000 Tài s.n c2 0:nh 150.000.000 Hao mòn TSC! 15.000.000

Trong tháng có các nghi%p vC kinh t& phát sinh nh3 sau:

1. Xu#t v(t li%u chính 01 s.n xu#t s.n phIm 25.000.000.

2. Xu#t công cC (phân b9 2 tháng) sB dCng F phân x3Fng SX 500.000, qu.n l/ doanh nghi%p 300.000.

3. Mua v(t li%u chính 18.000.000, v(t li%u phC 2.000.000, công cC dCng cC 500.000, thu& GTGT 10%, ti$n ch3a thanh toán cho ng36i bán.

4. Xu#t v(t li%u phC 01 SXSP 3.000.000, qu.n l/ phân x3Fng 400.000, QLDN 120.000. 5. Xu#t kho thành phIm gFi bán tr: giá xu#t kho 30.000.000, tr: giá bán 40.000.000,thu& GTGT 10%. Xu#t bao bì 0óng gói thành phIm bán 250.000, chi phí v(n chuy1n tr. b\*ng ti$n mEt 400.000.

6. Ti$n 0i%n ph.i tr. cho ng36i cung c#p F PXSX 1.000.000, QLDN 450.000. 7. Chi ti$n mEt mua 0A b.o h, lao 0,ng dùng F PXSX 160.000, tr. chi phí ti&p khách F QLDN 50.000.

8. Xu#t nhiên li%u cho QLDN 100.000, QLPX 50.000.

9. Tính l3@ng ph.i tr. cho CNSX 8.000.000, nhân viên QLPX 2.000.000, nhân viên QLDN 4.000.000.

10.BHXH, BHTN, KPC!, BHYT tính trích theo tN l% quy 0:nh.

11.Kh#u hao TSC! ph.i trích trong tháng F PXSX 10.000.000, QLDN 4.000.000. 12.Nh(n 03;c gi#y báo c8a ngân hàng v$ kho.n ti$n bán thành phIm F nghi%p vC (5) do ng36i bán tr. là 44.000.000. Ngân hàng chuy1n vào tài kho.n TGNH.

13.K&t chuy1n chi phí, tính giá thành SP nh(p kho bi&t r\*ng SP dF dang cu2i k? tr: giá 2.700.000.

14.Chi ti$n mEt tr. l3@ng cho CNV 4.000.000.

15.Vay ngLn h7n tr. n; cho ng36i bán 18.000.000.

16.Tính toán lãi, lG và k&t chuy1n.

- 93 -

***Yêu c%u:***

1. MF tài kho.n và ghi s2 d3 0'u k?.

2. !:nh kho.n và ghi vào tài kho.n liên quan.

**Bài 7**

T7i m,t doanh nghi%p th3@ng m7i có tài li%u 0'u k? nh3 sau:

1.Ti$n mEt

2.Ti$n gFi ngân hàng 3.Nguyên v(t li%u 4.Công cC, dCng cC 5.Hàng hóa

6.Ph.i thu khách hàng

5.000.000 45.000.000 2.500.000 500.000

32.000.000 15.000.000

7.Ph.i tr. cho ng36i bán 8.Vay ngLn h7n

9.L;i nhu(n ch3a phân ph2i 10. V2n 0'u t3 c8a CSH 11.Tài s.n c2 0:nh

12.Hao mòn TSC!

30.000.000 20.000.000 10.000.000 140.000.000 120.000.000 20.000.000

Trong k? có các nghi%p vC phát sinh nh3 sau:

1. Mua nh(p kho m,t s2 hàng hoá tr: giá 40.000.000, thu& GTGT 10%, ch3a tr. ti$n ng36i bán.

2. Xu#t bán m,t s2 hàng hóa: Giá xu#t kho 38.000.000, giá bán 50.000.000, thu& GTGT 10%, thu b\*ng ti$n mEt.

3. Xu#t kho gFi bán m,t s2 hàng hóa: Giá xu#t kho 25.000.000, giá bán 36.000.000, thu& GTGT 10% khách hàng ch3a nh(n 03;c, chi phí v(n chuy1n hàng hóa 0em bán tr. b\*ng ti$n mEt 500.000.

4. Ti$n l3@ng ph.i tr. cho nhân viên bán hàng 3.000.000, nhân viên QLDN 5.000.000. 5. BHXH, BHTN, KPC! và BHYT tính trích theo tN l% ti$n l3@ng.

6. Kh#u hao TSC! c8a: B, ph(n bán hàng 2.000.000, b, ph(n QLDN 1.400.000. 7. Xu#t công cC (phân b9 50%) dùng F b, ph(n QLDN 400.000.

8. Chi phí khác tr. b\*ng ti$n mEt cho: B, ph(n bán hàng 300.000, b, ph(n QLDN 450.000. 9. Khách hàng 0ã nh(n 03;c s2 hàng F nghi%p vC (3), ch3a tr. ti$n.

***Yêu c%u:***

1. !:nh kho.n các nghi%p vC phát sinh và ph.n ánh vào tài kho.n.

2. K&t chuy1n chi phí, doanh thu, giá v2n và xác 0:nh k&t qu. cu2i k?. 3. L(p b.ng cân 02i tài kho.n lúc cu2i k?.

4. L(p b.ng cân 02i k& toán.

- 94 -

**Bài 8.** Tháng 10/19x1, trong các quá trình kinh doanh ch8 y&u c8a m,t doanh nghi%p phát sinh các nghi%p vC.

1. Mua và nh(p kho, ch3a thanh toán cho ng36i bán: V(t li%u: 50.000.000 và Công cC: 450.000, thu& GTGT 10%

2. Chi ti$n mEt tr. công v(n chuy1n 250.000, phân b9 cho v(t li%u 230.000, công cC 20.000. 3. Xu#t kho công cC 800.000 dùng cho phân x3Fng s.n xu#t, phân b9 vào chi phí c8a 2 tháng, bLt 0'u t+ tháng 10/19x1.

4. Xu#t kho v(t li%u cho s.n xu#t s.n phIm 38.000.000, sBa ch<a máy móc c8a phân x3Fng 100.000, b, ph(n qu.n l/ phân x3Fng 1.000.000, b, ph(n qu.n l/ doanh nghi%p 400.000 5. Ti$n l3@ng ph.i tr. công nhân SX 20.000.000, nhân viên qu.n l/ PX 1.000.000, Nhân viên bán hàng 700.000, nhân viên qu.n l/ DN 2.000.000.

6. B.o hi1m xã h,i, b.o hi1m th#t nghi%p, kinh phí công 0oàn và b.o hi1m y t& tính trích theo tN l% quy 0:nh.

7. Kh#u hao tài s.n c2 0:nh c8a phân x3Fng 8.000.000, c8a b, ph(n bán hàng 500.000, b, ph(n QLDN 3.000.000.

8. Ti$n 0i%n ph.i tr. 3.000.000, phân b9 cho phân x3Fng s.n xu#t 1.600.000, b, phân bán hàng 900.000, b, ph(n QLDN 500.000.

9. Chi TM tr. ti$n thuê sBa ch<a TSC! c8a b, ph(n bán hàng 200.000, tr. ti$n 0i%n 3.000.000.

10.Nh(p kho 10 SP hoàn thành; tr: giá SP dF dang 0'u k? 2.500.000, cu2i k? 2.590.000. 11.Xu#t bán 5 SP v+a s.n xu#t F trên, hàng 0ã giao tr: giá bán 50.000.000, thu& GTGT 10%, ng36i mua 0ã nh(n và tr. ti$n mEt 30.000.000 s2 còn l7i ng36i mua n; l7i. ***Yêu c%u:***

1. !:nh kho.n nghi%p vC kinh t& phát sinh trên.

2. Ph.n ánh vào tài kho.n (ch< T).

3. K&t chuy1n doanh thu, chi phí, xác 0:nh k&t qu..

**Bài 9** T7i m,t 0@n v: s.n xu#t có tình hình lúc 0'u k? nh3 sau:

Ti$n mEt 50.000.000 Tài s.n c2 0:nh 50.000.000 Ti$n gFi ngân hàng 50.000.000 V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 240.000.000 Nguyên v(t li%u 100.000.000 L;i nhu(n ch3a phân ph2i 15.000.000

- 95 -

Thành phIm 15.000.000 Ph.i tr. ng36i bán 30.000.000 Ph.i thu khách hàng 25.000.000 Hao mòn TSC! 5.000.000 Trong k? 0@n v: có tình hình nh3 sau:

1. Xu#t v(t li%u 01 s.n xu#t s.n phIm A 11.500.000; 01 phCc vC các nhu c'u khác c8a b, ph(n s.n xu#t là 1.500.000; 01 phCc vC các nhu c'u qu.n l/ chung toàn 0@n v: 500.000; cho b, ph(n bán hàng 100.000.

2. Ti$n l3@ng ph.i tr. cho công nhân s.n xu#t 2.500.000, cho nhân viên khác c8a b, ph(n s.n xu#t 800.000; cho nhân viên thu,c b, ph(n qu.n l/ 0@n v: 1.000.000; cho nhân viên thu,c b, ph(n bán hàng 1.000.000.

3. Chi phí khác b\*ng ti$n mEt cho b, ph(n s.n xu#t 100.000.

4. Xu#t kho s.n phIm bán cho Cty Z, ng36i mua 0ã nh(n 08 hàng, giá xu#t kho 5.000.000, giá bán là 7.000.000, thu& GTGT 10%, ng36i mua ch3a thanh toán ti$n.

5. Chi phí v(n chuy1n 0@n v: 0ã tr. b\*ng ti$n mEt 100.000.

6. Trích kh#u hao TSC! c8a b, ph(n s.n xu#t 500.000, b, ph(n qu.n l/ 0@n v: 200.000, cho b, ph(n bán hàng 50.000.

7. Ng36i mua thanh toán 10.000.000 0@n v: yêu c'u chuy1n tr. tr>c ti&p cho ng36i bán mà 0@n v: n; lúc 0'u k?. Vi%c thanh toán 0ã hoàn thành.

8. Nh(p kho 100 SP, k&t chuy1n các chi phí, tính giá thành s.n phIm A bi&t không có s.n phIm dF dang 0'u k? và cu2i k?.

9. Thanh toán toàn b, l3@ng trong tháng cho công nhân viên doanh nghi%p b\*ng ti$n mEt. 10.K&t chuy1n chi phí, tính k&t qu. kinh doanh.

***Yêu c%u:*** Ph.n ánh tình hình trên vào s9 sách liên quan theo hình th)c k& toán ch)ng t+ ghi s9, (gAm các khâu ch)ng t+ ghi s9, s9 cái, 02i chi&u ki1m tra, b.ng cân 02i k& toán). !1 0@n gi.n chH c'n l(p m,t ch)ng t+ ghi s9.

**Bài 10** T7i m,t doanh nghi%p s.n xu#t vào 0'u k? kinh doanh có tình hình nh3 sau: 1. V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 145.000.000

2. S.n phIm dF dang 2.000.000

3. L;i nhu(n ch3a phân ph2i 10.000.000

4. Hao mòn TSC! 10.000.000

5. Ph.i thu c8a khách hàng 13.000.000

- 96 -

6. Công cC, dCng cC 5.000.000

7. Ti$n mEt 8.000.000

8. Ti$n gFi ngân hàng 60.000.000

9. Vay ngLn h7n 30.000.000

10.Nguyên v(t li%u 12.000.000

11.Ph.i tr. ng36i bán 25.000.000

12.Tài s.n c2 0:nh 120.000.000

Trong k? có các nghi%p vC kinh t& phát sinh nh3 sau:

1. Mua v(t li%u v$ nh(p kho 18.000.000, thu& GTGT 10%, ti$n ch3a tr. ng36i bán, chi phí v(n chuy1n, b2c vác v(t li%u 1.200.000 tr. b\*ng ti$n mEt.

2. Xu#t v(t li%u vào tr>c ti&p SXSP 15.000.000.

3. Xu#t công cC, dCng cC sB dCng (phân b9 50%) F B, ph(n qu.n l/ phân x3Fng 200.000, B, ph(n qu.n l/ doang nghi%p (QLDN) 240.000.

4. Nh(n 03;c gi#y báo c8a Ngân hàng v$ s2 ti$n tr. cho ng36i bán F nghi%p vC 1. 5. Ti$n 0i%n ph.i tr. F phân x3Fng s.n xu#t 800.000, F QLDN 500.000. 6. Tính ti$n l3@ng ph.i tr. cho công nhân SX 500.000, nhân viên QLPX 800.000, nhân viên

QLDN 200.000. BHXH, BHTN, KPC!, BHYT tính trích theo tN l% quy 0:nh. 7. Các chi phí khác b\*ng ti$n mEt F phân x3Fng SX 400.000.

8. Trích kh#u hao TSC! F b, ph(n s.n xu#t 200.000, F QLDN 1.500.000. 9. Nh(p kho 100SP. K&t chuy1n chi phí và tính giá thành s.n phIm bi&t r\*ng tr: giá SP dF dang cu2i k? 1.000.000.

10.Xu#t kho 50 thành phIm gFi bán, giá bán 20.000.000, thu& GTGT 10%, chi phí v(n chuy1n thành phIm 100.000 tr. b\*ng ti$n mEt. Sau 0ó nh(n 03;c gi#y báo 0ã nh(n 03;c hàng c8a ng36i mua, ti$n ch3a thanh toán.

11.Chuy1n giao m,t tài s.n c2 0:nh cho 0@n v: khác nguyên giá 6.000.000. ***Yêu c%u:***

Th>c hi%n công tác k& toán trong k? theo hình th)c k& toán nh(t k/ chung và k&t chuy1n doanh thu, chi phí, giá v2n và xác 0:nh k&t qu. cu2i k?.

- 97 -

**Bài 11** T7i m,t doanh nghi%p s.n xu#t, h7ch toán hàng tAn kho theo ph3@ng pháp kê khai th36ng xuyên, n,p thu& giá tr: gia tKng theo ph3@ng pháp kh#u tr+, có b.ng Cân 02i k& toán ngày 31/01 nh3 sau: *(46n v3: 4)ng)*

| TÀI SRN | S2 ti$n | NGUSN VTN | S2 ti$n |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ti$n mEt  2. Ti$n gBi ngân hàng  3. Ph.i thu khách hàng  4. Nguyên v(t li%u  5. Công cC – dCng cC  6. Chi phí SXKD dF dang 7. Thành phIm  8. Hàng gBi 0i bán  9. Tài s.n c2 0:nh  10. Hao mòn tài s.n c2 0:nh | 5.900.000  51.000.000 1.300.000  18.000.000  3.000.000  1.500.000  54.000.000 8.500.000  41.000.000 (4.200.000) | 1. Vay ngLn h7n  2. Ph.i tr. ng36i bán  3. Ph.i tr. công nhân viên 4. V2n 0'u t3 c8a ch8 sF h<u 5. L;i nhu(n ch3a phân ph2i | 39.000.000  30.000.000  8.500.000  96.000.000  6.500.000 |
| T9ng c,ng | **180.000.000** | T9ng c,ng | **180.000.000** |

*Trong tháng 2 có các nghi$p v1 kinh t2 phát sinh nh! sau:*

1. Mua nguyên v(t li%u tr: giá 12.000.0000, thu& GTGT 10%; thanh toán b\*ng ti$n gBi ngân hàng. Chi phí v(n chuy1n tr. b\*ng ti$n mEt 100.0000.

2. Mua m,t tài s.n c2 0:nh vô hình tr: giá 15.000.0000, thu& GTGT 10%, ch3a thanh toán ti$n cho ng36i bán. Chi phí v(n chuy1n, lLp 0Et, ch7y thB tr. b\*ng ti$n mEt 200.0000. 3. S2 hàng gBi bán t+ k? tr34c 0ã 0&n kho ng36i mua, ng36i mua 0ã nh(n hàng và ch#p nh(n thanh toán v4i giá bán 10.000.000 0Ang, thu& GTGT 10%.

4. Bán thành phIm tr>c ti&p t7i kho thu b\*ng ti$n mEt v4i giá xu#t kho 20.000.0000 và giá bán là 25.000.0000; thu& GTGT 10%.

5. Xu#t nguyên v(t li%u tr: giá 12.000.0000 dùng 01 tr>c ti&p s.n xu#t s.n phIm. 6. Xu#t m,t s2 v(t li%u 01 s.n xu#t s.n phIm 3.000.0000, 01 dùng F b, ph(n Qu.n l/ phân x3Fng 200.0000, F b, ph(n Bán hàng 300.0000, F b, ph(n Qu.n l/ doanh nghi%p 200.0000. 7. Xu#t công cC dùng F b, ph(n phân x3Fng 800.0000, b, ph(n bán hàng 400.0000, b, ph(n Qu.n l/ doanh nghi%p tr: giá 800.0000. K& toán l(p k& ho7ch phân b9 trong 2 k?. 8. Xu#t kho gBi bán thành phIm v4i giá xu#t kho 30.000.0000. Giá bán 38.000.0000, thu& GTGT 10%. Chi phí v(n chuy1n s.n phIm bán 100.0000 b\*ng ti$n mEt.

- 98 -

9. Kh#u hao TSC! dùng F b, ph(n Qu.n l/ phân x3Fng 2.000.0000, F b, ph(n Bán hàng 500.0000, F b, ph(n Qu.n l/ doanh nghi%p 1.600.0000.

10.Tính l3@ng ph.i tr. cho công nhân s.n xu#t 10.000.0000, nhân viên b, ph(n Qu.n l/ phân x3Fng 1.000.0000, nhân viên b, ph(n Bán hàng 1.800.0000, nhân viên b, ph(n Qu.n l/ doanh nghi%p 1.500.0000. Tính trích BHXH, BHTN, BHYT, KPC! vào chi phí theo tN l% quy 0:nh.

11.Chi ti$n mEt 01 tr. toàn b, ph'n n; l3@ng công nhân viên k? tr34c, tr. chi phí khác F b, ph(n qu.n l/ phân x3Fng 810.0000, b, ph(n bán hàng 400.0000, b, ph(n qu.n l/ doanh nghi%p 373.0000.

12.Khách hàng mua hàng F nghi%p vC 8 0ã nh(n 03;c hàng và ch#p nh(n thanh toán. 13.K&t chuy1n chi phí s.n xu#t 01 tính giá thành s.n phIm và nh(p kho thành phIm. Bi&t tr: giá s.n phIm dF dang cu2i k?: 2.000.0000.

14.Xác 0:nh k&t qu. kinh doanh và k&t chuy1n lãi, lG.

***Yêu c%u***

MF tài kho.n và ghi s2 d3 0'u k? lên tài kho.n

!:nh kho.n các nghi%p vC kinh t& phát sinh

L(p B.ng Cân 02i tài kho.n.

L(p B.ng Cân 02i K& toán.

- 99 -