

**PHIẾU XUẤT KHO**

${date\_now}

Người mua hàng : **${customer}**

Đơn hàng : **${order}**

Lý do xuất kho : **${region}**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Hàng hóa | Mã hàng | Số lượng yêu cầu | Số cây (bó) | Số lượng thực tế | Etiket | Nơi xuất |
| ${stt} | ${name} | ${product\_name} ${category} | ${quantity} | ${weight} |  |  | ${address} |
|  | Tổng cộng: | | ${total} |  |  |  |  |

Kế toán kho Thủ kho Thanh tra Bảo vệ Phê duyệt