

CÔNG TY TNHH MTV SX-TM-DV QUÂN XƯƠNG

**君昌生產貿易服務責任有限公司**

**QUAN XUONG SERVICES TRADING AND MANUFACTURING COMPANY LIMITED**

**Factory** : Hai Son Industrial Group, Binh Tien 2 Hamlet, Duc Hoa Ha Ward, Duc Hoa District, Long An Province, VN Head ofice:28/18/15-17 Luong The Vinh Street, Tan Thoi Hoa Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City

**Tel**: (072) 377 8055 / 377 8056 / 377 8057 / 377- Tel: (84-28) 3961 0618/(84-28) 3961 0628 - Fax: (84-28) 3961 0633

**ĐƠN ĐẶT HÀNG**

*Số ĐĐH :* 03/2022

*Kính gửi:* Công ty TNHH SX TMDV TỔNG HỢP XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH

*Căn cứ vào phiếu báo giá số: ............/.............. Ngày…….Tháng……Năm ………*

Căn cứ vào mẫu đã gửi: tên hàng mẫu ……………….…. Cas no …………….. COA ………Đặc tính ………………..…

|  |  |
| --- | --- |
| **I-Bên đặt hàng**  Công ty TNHH MTV SX-TM-DV Quân Xương  Địa chỉ: Lô A9A, đường số 4A, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.  Tel: (072) 377 8055 / 377 8056 / 377 8057 / 377  Email: thuquy.hx@gmail.com  Tên người đặt hàng: H.Băng  Phòng: Tổng Vụ Chức vụ: NV Cung ứng  Thời gian đặt hàng: 29/10/2022 | **II-Bên nhận đặt hàng (Tên NCC)**  Công ty TNHH SX TMDV TỔNG HỢP XNK HỮU ĐỨC TÂY NINH  Địa chỉ: 82PF+2Q5, Ấp Suối Dộp, Thái Bình, Châu Thành, Tây Ninh  Tel: (84) 0276 3878 297  Email:  Tên người đại diện nhận đặt hàng: Chị Kiều Quanh  Phòng: ...................... Chức vụ: ..........................  Thời gian tiếp nhận đặt hàng: ……………………….. |

Nơi xuất hàng:

Quy cách đóng gói : 50 kg/bao Ngày giao hàng : 03/11/2022

Tiêu chuẩn COA của NCC (có / không) …Có.. Giấy chứng nhận COA hàng xuất của NCC (có / không) Có

Giấy chứng nhận khác (chứng nhận độc hại, BS …) : Test report

Tiêu chuẩn bên đặt hàng: Ngoại quan: bột trắng; độ ẩm: 13 PCT; hàm lượng tinh bột: 85 PCT; độ nhớt: 700 BU; pH: 5-7; SO2: 30 PPM; độ trắng: 90 PCT; cặn bùn: 0.1 PCT; tro: 0.2 PCT.

*Địa điểm giao hàng:* Lô A9A, đường số 4A, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiền 2, Xã Đức Hoà Hạ, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam.

*Điều khoản thanh toán:* Công nợ 15 ngày bằng chuyển khoản kể từ ngày xuất hoá đơn. (địa chỉ xuất hóa đơn phải đầy đủ như trên cùng)

*Ghi chú:*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Hàng** | **ĐVT** | **Số Lượng** | **Đơn giá** | **Thành Tiền** | **Ghi Chú** |
| 1 | TINH BỘT MÌ | KG | 16,000 | 11,600 | 185,600,000 | Loại I |
| **8% VAT** | |  |  |  | 14,848,000 |  |
| **Thành tiền (Có 8%VAT)** | |  |  |  | 200,448,000 |  |
| ***Bằng chữ***: Hai trăm triệu bốn trăm bốn mươi tám nghìn đồng chẵn. | | | | | | |

*1-Xác nhận đặt hàng* 🗆 *2-Đồng ý giao hàng ngày:..............................................................*

*Ghi chú của NCC :*

*3-Không chấp nhận đơn đặt hàng* 🗆

*4-Ghi chú:*

**XÁC NHẬN CỦA BÊN NHẬN ĐẶT HÀNG BÊN ĐẶT HÀNG**

*(Ký, ghi rõ họ tên)**(Ký, ghi rõ họ tên)*