|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CP GIẢI PHÁP VÀ CÔNG NGHỆ HÓA DẦU VIỆT NAM** |  | **Mẫu số 05- VT** |
| **Bộ phận: Kho** |  | **Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC** |
|  |  | **ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng BTC** |

**BIÊN BẢN KIỂM KÊ VẬT TƯ, CÔNG CỤ, SẢN PHẨM, HÀNG HÓA**

Thời điểm kiểm kê: Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban kiểm kê bao gồm:

- Ông: Bùi Chí Dũng Chức vụ: Giám đốc

- Ông: Phạm Văn Hưng Chức vụ: Nhân viên kinh doanh

- Bà: Vũ Thị Hường Chức vụ: Kế toán tổng hợp

- Ông: Phạm Văn Hưng Chức vụ: Nhân viên kho

Đã kiểm kê kho có những mặt hàng dưới đây:

ĐVT: đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa | Mã số | Đơn vị tính | Đơn giá | Theo sổ kế toán | | Theo kiểm kê | | Chênh lệch | | | | Phẩm chất | | |
| Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Thừa | | Thiếu | |
| Số lượng | Thành tiền | Số lượng | Thành tiền | Còn tốt 100% | Kém phẩm chất | Mất phẩm chất |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | x |  |  |