A blue and orange logo

Description automatically generated

**BIÊN BẢN ĐIỀU CHUYỂN TÀI SẢN**

«TableStart:table0»«TYPE\_TRANS»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Số yêu cầu | «TRANS\_MULTI\_MASTER\_CODE» | Ngày điều chuyển | «CREATE\_DT» |
| Tiêu đề | «TRANSFER\_TITILE» | | |
| Trạng thái | «AUTH\_STATUS\_NAME» | | |
| Đầu mới điều chuyển | «EMP\_EXPORT\_NAME» | Đầu mối nhận điều chuyển | «EMP\_RECEIVE\_NAME» |
| Mã nhân viên | «EMP\_EXPORT\_CODE» | Mã Nhân viên | «EMP\_RECEIVE\_CODE» |

«TableEnd:table0»

Chi tiết hàng hóa

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Mã tài sản | Tên tài sản | ĐVT | Họ tên người điều chuyển | Đơn vị điều chuyển | Họ tên người nhận điều chuyển | Đơn vị nhận điều chuyển |
| «Ta bleSt art:ta ble1» «STT» | «ASSE T\_CODE» | «ASSE T\_NAME» | «UNIT\_ NAME» | «EMP\_N AME\_OLD» | «BRAN CH\_N AME\_OLD» | «EMP\_ NAME» | «BRANC H\_NAME» «TableEnd:table1» |

Quá trình xử lý

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày | Họ tên | Hành động | Ghi chú |
| «TableStart:table2» «ACTION\_DATE» | «EMP\_NAME» | «CONTENT» | «NOTE»«TableEnd:table2» |