|  |  |
| --- | --- |
| Đơn vị: …………………..Mã QHNS: ……………… | **Mẫu số: S105-H***(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)* |

**SỔ THEO DÕI NGUỒN PHÍ ĐƯỢC KHẤU TRỪ, ĐỂ LẠI**

*Năm…………..*

**I. Theo dõi số thu phí được khấu trừ, để lại**

*Đơn vị: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chứng từ** | **DIỄN GIẢI** | **Số được khấu trừ, để lại** | **Phân bổ số thu** |
| **Số hiệu** | **Ngày, tháng** | **Số thu cho hoạt động thường xuyên** | **Số thu cho hoạt động không thường xuyên** |
| A | B | C | 1=2+3 | 2 | 3 |
|  |  | **1. Phí………….** |  |  |  |
|  |  | Số dư đầu năm |  |  |  |
|  |  | Điều chỉnh số dư đầu năm |  |  |  |
|  |  | Số phát sinh: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cộng phát sinh tháng |  |  |  |
|  |  | - Số lũy kế từ đầu năm |  |  |  |
|  |  | - Số dư cuối năm |  |  |  |
|  |  | **2. Phí……** |  |  |  |
|  |  | **Cộng:** |  |  |  |

**II. Theo dõi số chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại**

*Đơn vị: Đồng*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chứng từ** | **DIỄN GIẢI** | **Chi thường xuyên** | **Chi không thường xuyên** |
| **Số hiệu** | **Ngày, tháng** |
| **Tổng chi** | **Chi phục vụ thu phí** | **Chi hoạt động thường xuyên** | **Tổng chi** | **Chi phục vụ thu phí** | **Chi hoạt động** |
| A | B | C | 1=2+3 | 2 | 3 | 4=5+6 | 5 | 6 |
|  |  | **Mã tiểu mục chi: ………..** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Số phát sinh: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Cộng phát sinh tháng |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Số lũy kế từ đầu năm |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Mã tiểu mục chi:……….** |  |  |  |  |  |  |

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

- Ngày mở sổ:……………………………………………………

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI GHI SỔ***(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN TRƯỞNG***(Ký, họ tên)* | *Ngày ... tháng... năm……….***THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Ký, họ tên, đóng dấu)* |