|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY …….** | ***Mẫu số: 08a-TT*** |
| *Ban hành theo QĐ 48/2006/QĐ-BTC* |
| ***Bộ phận: Kế Toán*** | *Ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC* |

**BẢNG KIỂM KÊ QUỸ**

*Số:..............*

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm …….

Chúng tôi gồm:

Bà: ………………………………………… ,Chức vụ: Giám đốc

Bà: ………………………………………… ,Chức vụ: Kế toán tổng hợp

Bà: ………………………………………… ,Chức vụ: Thủ quỹ

Cùng tiến hành kiểm kê quỹ tiền mặt việt nam đồng như sau:

ĐVT: VNĐ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Diễn giải** | **Số lượng** | **Số tiền** |
| **I** | Số dư theo sổ quỹ: 6.473.089 |  |  |
| **II** | Số kiểm kê thực tế: 6.473.000 |  |  |
|  | *Trong đó:* |  |  |
| 1 | Loại 500.000 |  |  |
| 2 | Loại: 200.000 |  |  |
| 3 | Loại: 100.000 |  |  |
| 4 | Loại: 50.000 |  |  |
| 5 | Loại: 20.000 |  |  |
| 6 | Loại: 10.000 |  |  |
| 7 | Loại: 5.000 |  |  |
| 8 | Loại: 2.000 |  |  |
| 9 | Loại: 1.000 |  |  |
| **III** | Chênh lệch (III= I-II) |  |  |

- Lý do: ………

- Kết luận sau khi kiểm kê quỹ: Quỹ tiền mặt thực tế khớp với sổ sách kế toán

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Giám đốc** | **Kế toán** | **Thủ quỹ** |