**Mẫu số 19/NXTK-DNCX/GSQL**

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN:...........**  Mã số thuế:.....................................  Địa chỉ kho thuê:............................ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *............, ngày.... tháng.... năm..........* |

**BÁO CÁO HÀNG HÓA GỬI KHO THUÊ BÊN NGOÀI DNCX**

*Kỳ báo cáo: Quý:............ năm:.............*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên hàng hóa | Đơn vị tính | Tồn kho đầu  kỳ | Nhập kho  trong kỳ | | Xuất kho  trong kỳ | | Tồn kho |
| Số lượng | Số chứng từ | Số lượng | Số chứng từ |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

Ghi chú:

*Cột số chứng từ: Doanh nghiệp liệt kê số chứng từ thể hiện hàng hóa đưa từ DNCX đến kho thuê hoặc từ kho thuê đưa về DNCX như phiếu xuất kho, phiếu nhập kho hoặc các chứng từ khác tương đương.*