Sửa nhà cung cấp/供應商變更

Mã nhà cung cấp \*  
供應商代碼 

Tên nhà cung cấp (tiếng Trung/Anh) \*  
供應商名稱 （中文/英文） 

Tên nhà cung cấp (tiếng Việt)

供應商名稱（越文） 

Mã số thuế \*  
稅號 

Số điện thoại \*  
電話 

Chứng nhận sản phẩm  
產品認證 

Fax  
傳真 

Ngày thành lập công ty  
公司設立日期 

Trang web

網站地址 

Vốn điều lệ

資本額

Doanh thu năm

年營業額

Tên ngân hàng

銀行及分行名

Số tài khoản

銀行賬號

Email 

Người đại diện  
代表人 

Người liên hệ  
聯絡人 

SĐT người liên hệ  
聯絡人的電話號碼 

Địa chỉ trụ sở  
設立地址 

Địa chỉ liên hệ  
聯絡地址 

Loại sản phẩm \*  
產品類別 

Loại công trình \*  
工程類別 

Loại hình

類型 Sản xuất chế tạo/製造商 Đại lí/承包商

Xuất khẩu/出口商 Khác/其他

Ghi chú

備註 

|  |  |
| --- | --- |
| Lưu/存 | Hủy/取消 |

Trích xuất excel ra bảng dưới đây

Công ty TNHH Công nghệ công trình SHENG HUEI

**聖暉工程科技有限公司**

Bảng tư liệu nhà cung cấp

廠商資料表

廠商代號Số hiệu nhà cung cấp:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基  本  資  料  Tư  Liệu  Cơ  Bản | 廠商中文名稱  Tên tiếng Trung | |  | | | | | | | | |
| 廠商英文名稱  Tên tiếng Anh | |  | | | | | | | | |
| 網址  Trang Web | |  | | | 統一編號  Mã số thuế | |  | | | |
| 負責人  Người phụ trách | |  | | | 資本額  Vốn điều lệ | |  | | | |
| 電話  Điện thoại | |  | | | 傳真  Fax | |  | | | |
| 聯絡人  Tên người liên lạc | |  | | | 行動電話  Điện thoại DĐ | |  | | | |
| 公司設立日期  Ngày thành lập công ty | |  | | | 年營業額  Doanh thu năm | |  | | | |
| 產品認證  Tiêu chuẩn sản phẩm | |  | | | | | | | | |
| 設立地址  Địa chỉ thành lập | |  | | | | | | | | |
| 聯絡地址  Địa chỉ liên lạc | |  | | | | | | | | |
| 銀行及分行名  Tên ngân hàng | |  | | | | | | | | |
| 銀行帳號  Số tài khoản | |  | | | | Swift code | | |  | |
| 類型  Loại hình | | ⬜Sản xuất chế tạo/製造商 ⬜Đại lí/承包商 ⬜ Xuất khẩu/出口商 ⬜Khác/其他 | | | | | | | | |
| 產品類別  Loại sản phẩm | |  | | | | | | | | |
| ⬜指定廠商  Chỉ định nhà cung cấp | | ⬜ 特殊狀況 ⬜ 客戶指定  Điều kiện đặc biệt Khách hàng chỉ định | | | | | | | | |
| 備註 Ghi chú | |  | | | | | | | | |
| 核 准  Phê chuẩn | |  | | 審 核  Xét duyệt |  | | | | 承 辦  Lập bảng | |  |