**TỔNG HỢP VẬT CHẤT THAM MƯU THÁNG 6, 7**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **VẬT CHẤT** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** |
| 01 | Giấy A4 | 02 | 65.000 | 130.000 |
| 02 | Bìa xanh | 01 | 55.000 | 55.000 |
| 03 | Bài đỏ | 01 | 55.000 | 55.000 |
| 04 | Sổ bìa hoa | 10 | 23.000 | 230.000 |
| 05 | Phô tô tài liệu chuyên ngành TT | 03 |  | 100.000 |
| 06 | Túi đựng | 10 | 4.000 | 40.000 |
| 07 | Phô tô kế hoạch SDLL (B3) | 02 |  | 60.000 |
| 08 | Băng dính xanh | 04 | 12.000 | 48.000 |
| 09 | Bóng kính | 01 | 70.000 | 70.000 |
| 10 | Phô tô HD huấn luyện GĐ2 | 02 |  | 30.000 |
| 11 | KHHL tháng 8(A3) | 02 |  | 60.000 |
| 12 | Băng dính đỏ | 01 | 12.000 | 12.000 |
| 13 | Thước, keo dán giấy, bút xóa | 01 |  | 20.000 |
| 14 | Phô tô hướng dẫn hl hậu cần  Làm lại KHHL tháng 8 | 01 |  | 30.000 |
| 15 | Làm biển bảng Trạm quân bưu |  |  | 180.000 |
| 16 | Sơn tủ tài liệu + chổi |  |  | 70.000 |
| 17 | Phô tô sổ sách tổng trạm |  |  | 50.000 |
| 18 | Khóa Trạm quân bưu |  |  | 40.000 |
| 19 | Giấy A4, phô tô chỉ thị, túi đựng |  |  | 120.000 |
| 20 | Đổ mực máy in |  |  | 80.000 |
| 21 | Sửa xe quân bưu ( Thay bàn đạp) |  |  | 50.000 |
|  | **TỔNG** | | | 1.530.000 |

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |

**TỔNG HỢP VẬT CHẤT THAM MƯU THÁNG 8,9,10,11**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **VẬT CHẤT** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** |
| 01 | Sửa dây cột cờ |  |  | 50.000 |
| 02 | In KHHL tháng 9 |  |  | 60.000 |
| 03 | Sửa xe ( thay 02 lốp, chỉnh bánh) |  |  | 200.000 |
| 04 | Sổ bìa hoa | 05 | 25.000 | 125.000 |
| 05 | Giấy A4 | 02 | 70.000 | 140.000 |
| 06 | Băng dính đỏ | 05 | 12.000 | 60.000 |
| 07 | Ép + phô tô bản tín hiệu hiệp đồng VTH | 05 |  | 50.000 |
| 08 | Băng dính xanh | 05 |  | 60.000 |
| 09 | Biển chức danh hội thi |  |  | 20.000 |
| 10 | Ép + phô tô bản tín hiệu hiệp đồng diễn tập e95 | 05 |  | 50.000 |
| 11 | In KHHL tháng 10 |  |  | 60.000 |
| 12 | Giấy a4 | 01 |  | 70.000 |
| 13 | In bản đồ PCCN | 01 |  | 100.000 |
| 14 | Phô tô chỉ thị, hướng dẫn cháy nổ  Chỉ thị trực hội nghị | 02 |  | 15.000 |
| 15 | KHHL tháng 11 |  |  | 60.000 |
| 16 | Ép bản tín hiệu hiệp đồng DT22 | 05 |  | 50.000 |
| 17 | Cờ tổ quốc | 01 |  | 50.000 |
| 18 | Tiền xe chuyển công văn f371 |  |  | 350.000 |
| 19 | Sổ bìa hoa | 04 |  | 100.000 |
| 20 | Túi đựng | 10 |  | 40.000 |
| 21 | Đổ mực |  |  | 80.000 |
| 22 | Bìa đỏ |  |  | 60.000 |
| 23 | Giấy A4 |  |  | 70.000 |
| 24 | Kế hoạch HL tháng 12 |  |  | 60.000 |
| 25 | Mua bút vẽ, in bản đồ |  |  | 100.000 |
| 26 | KHHL chuyển loại quân sự (A3) | 02 |  | 50.000 |
| 27 | Ép, pho to tín hiệu hiệp đồng KT22 |  |  | 40.000 |
| 28 | Kế hoạch SDLL, photo luật lái xe |  |  | 50.000 |
|  | **TỔNG** | | | 2.220.000 |

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |

**TỔNG HỢP VẬT CHẤT THAM MƯU THÁNG 12**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **VẬT CHẤT** | **SỐ LƯỢNG** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** |
| 01 | Giấy A4 |  |  | 70.000 |
| 02 | Đổ mực |  |  | 80.000 |
| 03 | Làm biển dán tủ tài liệu |  |  | 120.000 |
| 04 | Phô tô tài liệu |  |  | 30.000 |

|  |
| --- |
| **TIỂU ĐOÀN TRƯỞNG**  **Thiếu tá Lương Tuấn Hùng** |