|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH SKYWORTH VIỆT NAM** |  |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VĂN PHÒNG PHẨM**

Ngày……. tháng…….năm 201….

Người đề nghị:…………………………….……. -Bộ phận:……………………….

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nội dung** | **Số lượng đề nghị** | **Số lượng nhận** |
| 01 | Băng keo | 25 cuộn | Khổ 5 cm (đóng gói) |
| 02 | Giấy A4 | 10 gam |  |
| 03 | Bìa somi | 15 cái | Nhỏ |
| 04 | Bìa somi | 10 cái | Lớn |
| 05 | Kẹp bướm | 1 hộp | Lớn |
| 06 | Kẹp bướm | 5 hộp | Nhỏ |
| 07 | Kẹp bướm | 3 hộp | Trung |
| 08 | Thảm chủi chân | 3 cái |  |
| 09 | Viết Uniball | 5 cây | Màu xanh |
| 10 | Kéo | 5 cây | Loại kéo cắt giấy |
| 11 | Kẹp bấm | 1 cái |  |
| 12 | Thước dẻo | 5 cây |  |
| 14 | Hộp giấy | 7 hộp | Giấy Pulppy |
| 15 | Khăn ăn | 5 túi | Khăn giấy vuông |
| 16 | Vim | 1 chai |  |
| 17 | Nước lau sàn | 1 chai |  |
| 18 | Bịch rác | 1 bịch | Loại lớn |
| 19 | Lưỡi dao | 2 hộp | Loại lớn |
| 20 | Dao rọc giấy | 1 con | Loại nhỏ |
| 21 | Viết lông | 1 hộp |  |
| 20 | Băng keo giấy | 5 cuộn | Băng keo 2 mặt |
| 21 | Sổ tay | 3 cuốn |  |
| 22 | Ví đựng name card (bằng da) | 2 cái |  |
| 23 | Bút xóa | 1 hộp |  |
| 24 | Bút bi thiên long B-Master GEL – B01 | 5 cây |  |
| 24 | Bìa lá | 30 cái |  |
| 25 | Bút bi thiên long | 1 hộp | Màu xanh |
| 26 | Sticker 7 màu | 2 |  |
| 27 | Lau bảng bút lông | 2 |  |
| 28 | Bìa nilong đựng hồ sơ | 4 xấp |  |
| 29 | Bìa ngăn hồ sơ | 1 xấp |  |
| 30 | Pin tiểu AAA | 4 viên |  |
| 31 | Pin tiểu AA | 4 viên |  |
| 32 | Bìa màu, bìa thân trang | 2 bịch |  |

**ĐƠN VỊ CẤP VPP NGƯỜI NHẬN VPP ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ**