**INVOICING REQUEST**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FROM** | : | TB Doanh thác Vũ Tuấn Khanh | Date : 23/06/2022 |
| **TO** | : | TB TCKT Phạm Thị Kim Dung | Ref.: ANSV-DO/ |
| **COPY TO** | : | TGĐ. Nguyễn Văn Nam | No.of page (incl.this page): 01 |
|  |  | Phó TGĐ. Vũ Thiện Nhượng | |
| **SUBJECT** | : | **Đề nghị phát hóa đơn cho PO1** | |
|  |  |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Số hợp đồng :**  **Ngày ký** | 123-2022/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS  13/06/2022 |
| **Yêu cầu** | Đề nghị phát hóa đơn cho PO1 |
| **Khách hàng** | Theo danh sách đính kèm |
| **Giá trị đề nghị phát hóa đơn:** | Theo danh sách đính kèm |
| **Ngày phát hành** | Theo danh sách đính kèm |

Trân trọng.

**TRƯỞNG BAN**

**VŨ TUẤN KHANH**

**Theo danh sách đính kèm yêu cầu phát hoá đơn cho PO1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | VNPT Tỉnh/Thành phố | Số lượng hàng chính | Số lượng hàng 2% | Đơn giá | Giá trị hàng chính | Giá trị hàng 2% | Ngày xuất hoá đơn | Ghi chú |
| 1 | Viễn Thông An Giang | 600 | 12 | 915.000 | 549.000.000 | 10.980.000 | 14/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 2 | Viễn Thông Bà Rịa – Vũng Tàu | 500 | 10 | 915.000 | 457.500.000 | 9.150.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 3 | Viễn Thông Bắc Kạn | 152 | 3 | 915.000 | 139.080.000 | 2.781.600 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 4 | Viễn Thông Bắc Ninh | 1000 | 20 | 915.000 | 915.000.000 | 18.300.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 5 | Viễn Thông Bến Tre | 746 | 15 | 915.000 | 682.590.000 | 13.651.800 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 6 | Viễn Thông Bình Định | 1500 | 30 | 915.000 | 1.372.500.000 | 27.450.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 7 | Viễn Thông Bình Phước | 1500 | 30 | 915.000 | 1.372.500.000 | 27.450.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 8 | Viễn Thông Bình Thuận | 600 | 12 | 915.000 | 549.000.000 | 10.980.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 9 | Viễn Thông Cà Mau | 906 | 18 | 915.000 | 828.990.000 | 16.579.800 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 10 | Viễn Thông Cao Bằng | 80 | 2 | 915.000 | 73.200.000 | 1.464.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 11 | Viễn Thông Đắk Lắk | 2000 | 40 | 915.000 | 1.830.000.000 | 36.600.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 12 | Viễn Thông Điện Biên | 350 | 7 | 915.000 | 320.250.000 | 6.405.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 13 | Viễn Thông Đồng Tháp | 2020 | 40 | 915.000 | 1.848.300.000 | 36.966.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 14 | Viễn Thông Gia Lai | 700 | 14 | 915.000 | 640.500.000 | 12.810.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 15 | Viễn Thông Hà Giang | 326 | 7 | 915.000 | 298.290.000 | 5.965.800 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 16 | Viễn Thông Hà Nam | 1200 | 24 | 915.000 | 1.098.000.000 | 21.960.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 17 | Viễn Thông Hà Nội | 5000 | 100 | 915.000 | 4.575.000.000 | 91.500.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 18 | Viễn Thông Hà Tĩnh | 300 | 6 | 915.000 | 274.500.000 | 5.490.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 19 | Viễn Thông Hải Dương | 500 | 10 | 915.000 | 457.500.000 | 9.150.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 20 | Viễn Thông Hải Phòng | 1000 | 20 | 915.000 | 915.000.000 | 18.300.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 21 | Viễn Thông Hồ Chí Minh | 3000 | 60 | 915.000 | 2.745.000.000 | 54.900.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 22 | Viễn Thông Hòa Bình | 887 | 18 | 915.000 | 811.605.000 | 16.232.100 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 23 | Viễn Thông Khánh Hòa | 310 | 6 | 915.000 | 283.650.000 | 5.673.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 24 | Viễn Thông Kon Tum | 200 | 4 | 915.000 | 183.000.000 | 3.660.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 25 | Viễn Thông Lâm Đồng | 1400 | 28 | 915.000 | 1.281.000.000 | 25.620.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 26 | Viễn Thông Lạng Sơn | 500 | 10 | 915.000 | 457.500.000 | 9.150.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 27 | Viễn Thông Long An | 2000 | 40 | 915.000 | 1.830.000.000 | 36.600.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 28 | Viễn Thông Nam Định | 1298 | 26 | 915.000 | 1.187.670.000 | 23.753.400 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 29 | Viễn Thông Nghệ An | 3000 | 60 | 915.000 | 2.745.000.000 | 54.900.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 30 | Viễn Thông Ninh Bình | 1028 | 21 | 915.000 | 940.620.000 | 18.812.400 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 31 | Viễn Thông Phú Yên | 600 | 12 | 915.000 | 549.000.000 | 10.980.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 32 | Viễn Thông Quảng Bình | 800 | 16 | 915.000 | 732.000.000 | 14.640.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 33 | Viễn Thông Quảng Ngãi | 920 | 18 | 915.000 | 841.800.000 | 16.836.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 34 | Viễn Thông Quảng Ninh | 500 | 10 | 915.000 | 457.500.000 | 9.150.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 35 | Viễn Thông Sóc Trăng | 600 | 12 | 915.000 | 549.000.000 | 10.980.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 36 | Viễn Thông Tây Ninh | 300 | 6 | 915.000 | 274.500.000 | 5.490.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 37 | Viễn Thông Thái Bình | 1117 | 22 | 915.000 | 1.022.055.000 | 20.441.100 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 38 | Viễn Thông Thanh Hóa | 430 | 9 | 915.000 | 393.450.000 | 7.869.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 39 | Viễn Thông Thừa Thiên Huế | 500 | 10 | 915.000 | 457.500.000 | 9.150.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 40 | Viễn Thông Tiền Giang | 876 | 18 | 915.000 | 801.540.000 | 16.030.800 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 41 | Viễn Thông Trà Vinh | 400 | 8 | 915.000 | 366.000.000 | 7.320.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 42 | Viễn Thông Tuyên Quang | 100 | 2 | 915.000 | 91.500.000 | 1.830.000 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 43 | Viễn Thông Vĩnh Long | 651 | 13 | 915.000 | 595.665.000 | 11.913.300 | 23/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 44 | Viễn Thông Vĩnh Phúc | 400 | 8 | 915.000 | 366.000.000 | 7.320.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |
| 45 | Viễn Thông Yên Bái | 300 | 6 | 915.000 | 274.500.000 | 5.490.000 | 16/06/2022 12:00:00 SA |  |