**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập ‑ Tự do ‑ Hạnh phúc**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**BẢN XÁC NHẬN CHỈ SỐ CÔNG TƠ, SẢN LƯỢNG ĐIỆN GIAO NHẬN VÀ TIỀN ĐIỆN THANH TOÁN NĂM 2023**

Bên bán điện (Bên A): {TenKH}

Địa chỉ: {DiaChi}.

Mã KH: {MaKH}

Bên mua điện (Bên B): Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai.

MST: 3600432744

Địa chỉ: 01, KP 1, đường Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

| **Tháng** | **Chỉ số công tơ** | | | | **Sản lượng (kWh)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thời gian** | **Đầu kỳ** | **Cuối kỳ** | **Hệ số nhân** |  |
| {#tb}{thang} | {-w:p tg}{type}{/tg} | {-w:p dk}{type}{/dk} | {-w:p ck}{type}{/ck} | {-w:p hsn}{type}{/hsn} | {sl | number}  {sl2 | number}{/tb} |
| **Tổng sản lượng:** | | | | | **{tongSL | number}** |
| **Đơn giá** | | | | | **2.037,34** |
| **Thành tiền sau thuế** | | | | | **{tongVAT | number}** |
| **Thuế được giảm** | | | | | **{ThueDuocGiam | number}** |
| **Thành tiền sau thuế (sau giảm)** | | | | | **{TTSauGiam | number}** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LẬP BẢNG** | **PTP. KINH DOANH** | **TP. TCKT** |