|  |  |
| --- | --- |
| **HỘ, CÁ NHÂN KINH DOANH:......**  **Địa chỉ:...............................................** | **Mẫu số S1-HKD**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 88/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 của Bộ Tài chính)* |

**SỔ CHI TIẾT DOANH THU BÁN HÀNG HÓA, DỊCH VỤ**

**Tên địa điểm kinh doanh:**......................

Năm:..........................

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ngày, tháng ghi sổ | Chứng từ | | Diễn giải | Doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ chia theo danh mục ngành nghề | | | | | | | | | | | Ghi chú |
| Số hiệu | Ngày, tháng | Phân phối, cung cấp hàng hóa | | | Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu | | | Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu | | | Hoạt động kinh doanh khác | |
| A | B | C | D | 1 | 2 | .... | 4 | 5 | ... | 7 | 8 | ... | 10 | ... | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Sổ này có ... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ: ..

|  |  |
| --- | --- |
| **Người lập biểu**  *(Ký, họ tên)* | *Ngày … tháng … năm …*  **Người đại diện hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh**  *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |