作図依頼表

Ngày yêu cầu.

Tháng 6.

13 ngày.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| •Tên đối tượng | 宫城 | Kỹ thuật xây dựng nhà mới tại Katsuyu | Yêu cầu người phụ trách. | 竹内 |
| •Nội dung yêu cầu | □Bản đồ cấu hình | một chiếc ¥6,000 |  |  |
|  | □Bản vẽ mặt phẳng 1/100. | 2 tầng với đơn vị 1 tấm. □Bản vẽ mặt phẳng 1/50. |  | Mỗi tầng một đơn vị. |
|  | □Bản vẽ mặt cắt tỷ lệ 1/100. | 4 mặt là 1 tờ. □Kế hoạch hình chữ nhật!/30 |  | ¥8,000 |
|  | Không yêu cầu trừ khi có thời gian đặc biệt. | Lo展開図!/50-1/30. Chọn tỷ lệ thu nhỏ•Vẽ mặt theo chỉ dẫn riêng. |  | □Bản vẽ thiết bị điện 1/50. |
|  | 2 tờ | ¥12,000 □ |  | Tính toán |
|  | 2 tờ | （không bao gồm thuế） •Ngày mong muốn giao hàng. |  | 6 tháng 16S |
|  | Xin vui lòng tham khảo tài liệu đính kèm theo nội dung trên và hãy hỗ trợ chúng tôi. | Xây dựng Xiang Rong Công ty cổ phần. Chấp nhận. | Xác nhận. | Đảm nhiệm |
|  | 【Trả lại | Xin chào. |  |  |
|  | Cột | •Xác nhận đơn hàng |  |  |
|  | Ngày có thể giao hàng. | Tháng |  |  |
|  | Ngày | Xin vui lòng ghi lại thời gian giao hàng sau khi nhận đơn hàng. | Công ty Joe Broad. | （税別） |
| • | | 6 |  |  |

上記内容にて添付資料参照のうえ、ご対応よろしくお願い致します。

湘栄建設株式会社

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 承認 | 確認 | 担当 |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 【返 信 欄】 |
| •  納品可能日 | 月 日 |

受注後の納期を記載して返信お願いします。

株式会社ジョーアブロード