|  |
| --- |
| **Mẫu số C01/NN** *(Ban hành kèm theo Thông tư số 99/2021/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)* |
| BỘ TÀI CHÍNH **CỤC QUẢN LÝ NỢ VÀ TÀI CHÍNH ĐỐI NGOẠI -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ GHI NHẬN NỢ NƯỚC NGOÀI**

Số: ……………………….

|  |  |
| --- | --- |
| Số Tham chiếu: ……………………………………………………………… | **PHẦN KT NỢ GHI** |
| Mã và tên chủ nợ:……………………………………………………………  Nội dung:……………………………………………………………………… | Nợ TK: ………………  Có TK: ……………… |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại hình** | **Mã Khoản vay** | **Mã đối tượng** | **Mục đích** | **Ngày nhận nợ** | **Số tiền nguyên tệ** | **Loại tiền** | **Quy ra USD** | **Quy ra VND** |
| *A* | *B* | *C* | *D* | *Đ* | *1* | *2* | *3* | *4* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | | **x** | **x** |  |  |

Tổng số tiền ghi bằng chữ theo USD:……………………………………………………………

Tổng số tiền ghi bằng chữ theo VND:……………………………………………………………

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN** *Lập, ngày…… tháng…… năm ……* | | | **HẠCH TOÁN KẾ TOÁN** *Ngày …… tháng…… năm……* | | |
| **CHUYÊN VIÊN** *(Ký, họ tên)* | **TRƯỞNG PHÒNG** *(Ký, họ tên)* | **KẾ TOÁN** *(Ký, họ tên)* | | **KẾ TOÁN TRƯỞNG** *(Ký, họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký, họ tên, đóng dấu)* |
|  |  |  |  |  |  |