|  |  |
| --- | --- |
| **Đơn vị: ……………………**  **Địa chỉ: …………………..** | **Mẫu số 02 - BH**  *(Kèm theo Thông tư số 99/2025/TT-BTC  ngày 27 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |

**THẺ QUẦY HÀNG**

Ngày lập thẻ ……………………….. Tờ số: ……………………..

- Tên hàng : ………………………………………. Quy cách: ………………………….

- Đơn vị tính: ……………………………………… Đơn giá: ……………………………

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ngày tháng** | **Tên người bán hàng** | **Số lượng tồn đầu ngày (ca)** | **Số lượng nhập từ kho trong ngày (ca)** | **Số lượng nhập khác trong ngày (ca)** | **Cộng tồn đầu ngày (ca) và nhập trong ngày (ca)** | **Xuất bán** | | **Xuất khác** | | **Số lượng tồn cuối ngày (ca)** |
| **Lượng** | **Tiền** | **Lượng** | **Tiền** |
| **A** | **B** | **1** | **2** | **3** | **4 = 1+2+3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9 = 4-5-7** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người lập**  *(Ký, họ và tên)* |

**Ghi chú:** *Tùy theo đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của đơn vị mình, doanh nghiệp được xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán.*