1. **Thực lực vũ khí theo danh điểm thực tế trong kho**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh điểm vật tư | Thời gian đầu kỳ | Thời gian cuối kỳ | Số lượng thực tế trong kho | Phân cấp | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Súng ngắn | 31-05-2021 | 31-05-2021 | 990 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lựu đạn khói | 31-05-2021 | 31-05-2021 | 890 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 |