Tên người xuất hàng: ……………………

Theo lệnh điều động số ………………….

Địa chỉ kho xuất hàng: ………………….

Tên người vận chuyển: ………………….

Phương tiện vận chuyển………………….

Mã số thuế người xuất hàng:………………

**PHIẾU XUẤT KHO KIÊM VẬN CHUYỂN NỘI BỘ**

|  |  |
| --- | --- |
| *.......tháng...........năm* |   Ký hiệu: ..............................  Số:....................................... |

Tên người nhận hàng: ……………………..

Địa điểm nhận hàng: ………………………

Mã số thuế:....................................................

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư (sản phẩm, hàng hóa)** | **Mã số** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| **Thực xuất** | **Thực nhập** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng:** |

|  |  |
| --- | --- |
|   | **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ***(Chữ ký số)* |