|  |
| --- |
| **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| ------------------------------ |
| **BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN** * Căn cứ nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa
* đơn chứng từ*.*
* Căn cứ Nghị định 70/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.
* Căn cứ Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 09 năm 2021 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn chứng từ
 |
| **BÊN A (BÊN BÁN):** **CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN SITC ĐÌNH VŨ****Mã số thuế: 0201145622****Địa chỉ: Cảng Đình Vũ, P. Đông Hải 2, Q. Hải An, thuộc khu kinh tế Đình Vũ Cát Hải, TP Hải Phòng****Đại diện: Nguyễn Thị Hải Yến Chức vụ: Kế toán trưởng** |
| **BÊN B (BÊN MUA):** **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HƯỚNG DƯƠNG****Mã số thuế: 0201705585****Địa chỉ: Số 6/lô 1/81 đường Thiên Lôi, Phường An Dương, Quận Lê Chân,**[**Thành phố Hải Phòng**](https://masothue.com/0200563063-cong-ty-co-phan-cung-ung-va-dich-vu-ky-thuat-hang-hai)**, Việt Nam****Đại diện: Chức vụ:**  |
| **Hôm nay,** **ngày 03 tháng** 06  **năm 2025, hai bên thống nhất hủy hóa đơn như sau:** |
| Hai bên đồng ý điều chỉnh hóa đơn kí hiệu **1C25TDV** số **: 97443** ngày 21 tháng 05 năm 2025**Lý do điều chỉnh hóa đơn**: **Không phát sinh tác nghiệp**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | NỘI DUNG | SỐ TIỀN ĐÃ XUẤT HÓA ĐƠN | SỐ TIỀN SAU ĐIỀU CHỈNH | CHÊNH LỆCH |
| 1 | Nâng vỏ 40’24295765 | 1.300.000 | 0 | (1.300.000 ) |
| Cộng tiền hàng | 1.300.000 | 0 |  (1.300.000) |
| Thuế GTGT 8 % | 104.000 | 0 |  (104.000) |
| Tổng cộng tiền thanh toán |  1.404.000 |  0  |  (1.404.000) |

.Bên A xuất cho bên B hóa đơn điều chỉnh giảm số tiền là âm 1.404.000 số hóa đơn ……...ký hiệu 1C25TDV, ngày ………Biên bản này là một bộ phận không thể tách rời của hóa đơn số **97443** kí hiệu **1C25TDV** ngày 21 tháng 05 năm 2025 và được thành lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | **ĐẠI DIỆN BÊN B** |

 |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |