**TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP**

 **Nguyễn Thị Kim Hương**

Chi phí sản xuất là toàn bộ hao phí về nguyên vật liệu, nhân công và các chi phí chung khác mà doanh nghiệp bỏ ra để sản xuât trong một kỳ. Chi phí này quyết định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra và đây là yếu tố quyết định giá bán và lợi nhuận của doanh nghiệp. Vì vậy kế toán chính xác, kịp thời, đầy đủ khoản mục này sẽ giúp quản lý chặt chẽ chỉ tiêu này để tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp.

* 1. **1. Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán chi phí sản xuất**

Khi hạch toán chi phí cần tổ chức các chứng từ sau:

\* Chứng từ kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

- Phiếu xuất kho

- Hóa đơn GTGT (trường hợp mua nguyên vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất sản phẩm không qua kho)

\* Chứng từ kế toán chi phí nhân công trực tiếp:

Bảng thanh toán tiền lương, Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội.

\* Chứng từ kế toán chi phí sản xuất chung:

- Chứng từ phản ánh chi phí vật tư: Bảng phân bổ vật liệu, công cụ dụng cụ, Bảng kê Hoá đơn chứng từ mua vật tư không nhập kho mà đưa vào sử dụng ngay trong sản xuất.

- Chứng từ phản ánh khấu hao TSCĐ: Bảng tính và phân bổ khấu hao.

- Chứng từ phản ánh chi phí dịch vụ mua ngoài: Hoá đơn GTGT hoặc Hoá đơn bán hàng, các chứng từ chi tiền mặt như: phiếu chi, Hoá đơn tiền điện, nước dùng cho sản xuất.

- Chứng từ phản ánh các khoản thuế, phí, lệ phí doanh nghiệp phải nộp, đã nộp.

- Chứng từ phản ánh các khoản chi phí bảo hiểm khác.

* 1. **2. Tổ chức kế toán chi tiết chi phí sản xuất**

**\* Sổ sách sử dụng**

+ Sổ chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ chi tiết cho các TK 621, 622, 627.

+ Bảng kê nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất, Bảng kê các khoản mua ngoài bằng tiền mặt...

|  |
| --- |
| **SỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH** |
| Tài khoản : 621 hoặc 622 hoặc 627 |
| Tên phân xưởng........................ Tên sản phẩm dịch vụ........................ |
| **Ngày**  | **Chứng từ**  |  | **Tài**  | **Ghi Nợ TK ............** |
| **Tháng**  | **Số**  | **Ngày**  | **Diễn giải**  | **khoản**  | **Tổng** | **Chia ra** |
| **Ghi**  | **hiệu** | **tháng** |  | **đối**  | **số**  | **....** | **......** | **......** | **........** |
| **sổ**  |  |  |  | **ứng** | **tiền**  |  |  |  |  |
|   |   |   | Số dư đầu kỳ |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Cộng số phát sinh  |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Ghi Có TK...... |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   | Số dư cuối kỳ |   |   |   |   |   |   |

Ngày .......tháng ...... năm .......

 Người ghi sổ Kế toán trưởng

 (ký, họ tên) (ký, họ tên)

**\* Phương pháp hạch toán**

Từ các chứng từ có liên quan đến chi phí sản xuất phát sinh kế toán hằng ngày hoặc định kỳ ghi vào các sổ chi tiết chi phí sản xuất cuối kỳ (cuối tháng, cuối quý ....) trên cơ sở các sổ chi tiết về chi phí sản xuất, kế toán tiến hành lập Bảng tổng hợp chi tiết chi phí sản xuất cho từng đối tượng phù hợp.

* 1. **3. Tổ chức kế toán tổng hợp**

**\* Sổ sách sử dụng**

- Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký - Sổ Cái: thì doanh nghiệp mở Nhật ký sổ Cái theo dõi các cho các TK 621, 622, 627, 154.

- Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chung: thi phần hành kế toán chi phí sản xuất sẽ mở

+ Nhật ký chung phản ánh tất cả các nghiệp vụ về chi phí phát sinh liên quan đến quá trình sản phẩm sản phẩm, dịch vụ

+ Nhật ký chi tiền ....

+ Sổ Cái các TK : 621, 622, 627

+ Bảng cân đối tài khoản.

* Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Chứng từ ghi sổ:

+ Các Chứng từ ghi sổ phản ánh các nghiệp vụ về chi phí sản xuất phát sinh.

+ Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ

+ Sổ Cái các TK 621, 622, 627.

- Nếu doanh nghiệp áp dụng hình thức Nhật ký chứng từ:

+ Nhật ký chứng từ số 7, NKCT số 1, 2 ..

+ Bảng kê số 4.

+ Sổ Cái các TK 621, 622, 627.

**\* Trình tự hạch toán**

Trình tự hạch toán chi phí sản xuất phụ thuộc vào hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp lựa chọn. Cụ thể:

Ghi chú dùng cho tất cả các sơ đồ hạch toán dưới đây.

## Ghi hàng ngày

Đối chiếu, kiểm tra

Ghi định kỳ, cuối kỳ hoặc cuối quý

**- Hình thức Nhật ký - sổ cái:**

Chứng từ chi phí sản xuất : NVL....

Nhật ký - sổ Cái TK 621, 622, 627

Sổ chi tiết CPSX

Báo cáo kế toán.

Bảng tổng hợp, chi tiết CPSX

**- Hình thức Nhật ký chung**

Chứng từ về chi phí sản xuất

Nhật ký chung

Sổ chi tiết CPSX

Bảng cân đối TK

Bảng tổng hợp, chi tiết CPSX

Sổ Cái TK 621, 622, 627, 154...

Báo cáo kế toán.

**- Theo hình thức Chứng từ ghi sổ**

Chứng từ về CPSX

Chứng từ ghi sổ

Sổ chi tiết CPSX

Bảng cân đối TK

Bảng tổng hợp, chi tiết CPSX

Sổ Cái TK 621, 622, 627

Báo cáo kế toán.

Sổ Đăng ký chứng từ ghi sổ

**\* Hình thức Nhật ký chứng từ**

Báo cáo kế toán.

Chứng từ CPSX

Sổ chi tiết CPSX

Bảng cân đối tài khoản

Bảng tổng hợp, chi tiết CPSX

NKCT số 1, 2, 3...

BK số 4, ...

NKCT số 7

Sổ Cái TK 621, 622, 627