|  |
| --- |
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **-----o0o-----** |

**HỢP ĐỒNG KINH TẾ**

(Số: \_\_\_\_\_/2021/QTTN-CHHQD)

*Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.*

*Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Quyết định số /QĐ-QTTNMT ngày tháng năm 2021 của Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm hóa chất phục vụ chuyên môn;*

*Căn cứ nhu cầu và khả năng của mỗi bên.*

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, Chúng tôi gồm:

**1. BÊN MUA (BÊN A): TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Đại diện | **: Ông Nguyễn Minh Tùng** Chức vụ: Giám đốc |
| Địa chỉ | : Số 425A, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
| Điện thoại | : 0208 3750 876 Fax: 0208 3657 366 |
| Tài khoản | : 390.10.005.332668 tại Ngân hàng BIDV - CN Thái Nguyên |
| Mã số thuế | : 4601529638 |

**2. BÊN BÁN (BÊN B): CỬA HÀNG HỒ QUANG DUY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại diện | : | **Ông Hồ Quang Duy** Chức vụ: Cửa hàng trưởng | | | |
| Địa chỉ | : | Khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | | | |
| Điện thoại | : | 0983091483 |  |  |  |
| **Tên tài khoản** | **:** | **Hồ Quang Duy** |  |  |  |
| Số tài khoản | : | **105868168026** |  | | |
| Mở tại | : | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội | | | |
| Mã số thuế | : | 0101079768 | | | |

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế gọi tắt là “hợp đồng” theo các điều khoản và điều kiện sau:

**ĐIỀU 1: NỘI DUNG, ĐƠN GIÁ HỢP ĐỒNG**

Bên B có trách nhiệm cung cấp danh mục hàng hóa cho bên A với số lượng và giá trị cụ thể như sau :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Hãng sản xuất** | **Mã code** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| 1 | Trace Metals, WasteWatR™ | ERA - USA | 500 | Chai 15ml | 1 | 6.160.000 | 6.160.000 |
| 2 | Cyanide & Phenol, WasteWatR™ | ERA - USA | 502 | Chai 15ml | 1 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 3 | Metals in Soil, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 540 | Chai 40g | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 4 | TCLP Metals in Soil, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 544 | Chai 105g | 1 | 22.550.000 | 22.550.000 |
| 5 | Metals in Sewage SludG™, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 160 | Chai 40g | 1 | 21.890.000 | 21.890.000 |
| 6 | Simple Nutrients | ERA - USA | 1240 | Hộp 2 Chai 15ml | 1 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 7 | Metals, PotableWatR™ | ERA - USA | 697 | Chai 15ml | 1 | 6.160.000 | 6.160.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  | **87.120.000** |

**ĐIỀU 2: TRỊ GIÁ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN**

**2.1 Giá trị hợp đồng:**

Bằng số*:* **87.120.000 đồng**

*(Bằng chữ: Tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng./.)*

**2.2 Phương thức thanh toán:**

Bên A sẽ thanh toán 100% trị giá hợp đồng bằng chuyển khoản vào tài khoản số: **105868168026** tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đông Hà Nội. Tên tài khoản: Hồ Quang Duy. Sau khi Bên B bàn giao đầy đủ hàng hóa, hóa đơn tài chính hợp lệ cho bên A, hai bên tiến hành nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

**ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN**

**3.1 TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B**

- Đảm bảo cung cấp cho Bên A hàng hóa mới 100%, nguyên đai nguyên kiện, đúng chủng loại, số lượng, chất lượng như đã nêu tại điều 1 của hợp đồng.

- Thời gian giao hàng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

- Bên B có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hàng hóa nêu trong điều 1 tại trụ sở làm việc của Bên A

**3.2 TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A**

- Phối hợp cùng đại diện Bên B tiếp nhận, nghiệm thu, kiểm tra chất lượng hàng hóa.

- Thanh toán theo đúng quy định tại Điều 2 của hợp đồng.

**ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CHUNG**

**-** Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã ghi trong hợp đồng.

- Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết bằng văn bản và chủ động thương lượng giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng, hai bên cùng có lợi. Trường hợp bất đồng mà hai bên không giải quyết được bằng thương lượng sẽ đưa ra toà án kinh tế thành phố Hà Nội xét xử. Hai bên phải thực hiện theo quyết định của toà án. Mọi chi phí do bên thua kiện chịu.

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, bên A giữ 03 bản, bên B giữ 01 bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | **ĐẠI DIỆN BÊN B** |
|  |  |

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU HÀNG HÓA**

Căn cứ Hợp đồng số /2021/QTTN-CHHQD ký ngày tháng năm 2021 giữa (bên A) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường và (bên B) Cửa hàng Hồ Quang Duy;

Hôm nay, ngày tháng năm 2021 tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường, chúng tôi gồm có:

**1. BÊN MUA (BÊN A): TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Đại diện | **: Ông Nguyễn Minh Tùng** Chức vụ: Giám đốc |
|  | : Bà Phạm Thị Nga - Trạm trưởng Trạm quan trắc |
|  | : Ông Dương Thành Bẩm - Phòng HCTH - Người mua hàng |
|  | : Bà Phạm Thị Thanh Thúy - Thủ kho |
| Địa chỉ | : Số 425A, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
| Điện thoại | : 0208 3750 876 Fax: 0208 3657 366 |
| Tài khoản | : 390.10.005.332668 tại Ngân hàng BIDV - CN Thái Nguyên |
| Mã số thuế | : 4601529638 |

**2. BÊN BÁN (BÊN B): CỬA HÀNG HỒ QUANG DUY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại diện | : | **Ông Hồ Quang Duy** Chức vụ: Cửa hàng trưởng | | | |
| Địa chỉ | : | Khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | | | |
| Điện thoại | : | 0983091483 |  |  |  |
| **Tên tài khoản** | **:** | **Hồ Quang Duy** |  |  |  |
| Số tài khoản | : | **105868168026** |  | | |
| Mở tại | : | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội | | | |
| Mã số thuế | : | 0101079768 | | | |

Bên B bàn giao cho Bên A danh mục dụng cụ theo đúng như trong hợp đồng đã ký với Bên A tại Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường với số lượng và giá trị hàng hóa như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Danh mục hàng hóa** | **Hãng sản xuất** | **Mã code** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Đơn giá**  **(VNĐ)** | **Thành tiền**  **(VNĐ)** |
| 1 | Trace Metals, WasteWatR™ | ERA - USA | 500 | Chai 15ml | 1 | 6.160.000 | 6.160.000 |
| 2 | Cyanide & Phenol, WasteWatR™ | ERA - USA | 502 | Chai 15ml | 1 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 3 | Metals in Soil, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 540 | Chai 40g | 1 | 19.800.000 | 19.800.000 |
| 4 | TCLP Metals in Soil, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 544 | Chai 105g | 1 | 22.550.000 | 22.550.000 |
| 5 | Metals in Sewage SludG™, PriorityPollutnT™ | ERA - USA | 160 | Chai 40g | 1 | 21.890.000 | 21.890.000 |
| 6 | Simple Nutrients | ERA - USA | 1240 | Hộp 2 Chai 15ml | 1 | 5.280.000 | 5.280.000 |
| 7 | Metals, PotableWatR™ | ERA - USA | 697 | Chai 15ml | 1 | 6.160.000 | 6.160.000 |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  | **87.120.000** |

- Bên A kiểm tra đủ số lượng, đúng chủng loại, hàng còn mới 100% chất lượng đảm bảo theo yêu cầu và tiến hành nghiệm thu hàng do bên B giao.

- Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**

**Trạm quan trắc Thủ kho Phòng HCTH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG**

Căn cứ vào Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015, ngày có hiệu lực 01/01/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Hợp đồng số /2021/QTTN-CHHQD ký ngày tháng năm 2021 giữa (bên A) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường và (bên B) Cửa hàng Hồ Quang Duy;

Căn cứ vào Biên bản nghiệm thu bàn giao ngày tháng năm 2021 giữa Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường và Cửa hàng Hồ Quang Duy;

Hôm nay, ngày tháng năm 2021, chúng tôi gồm:

**1. BÊN MUA (BÊN A): TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

|  |  |
| --- | --- |
| Đại diện | **: Ông Nguyễn Minh Tùng** Chức vụ: Giám đốc |
| Địa chỉ | : Số 425A, đường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên |
| Điện thoại | : 0208 3750 876 Fax: 0208 3657 366 |
| Tài khoản | : 390.10.005.332668 tại Ngân hàng BIDV - CN Thái Nguyên |
| Mã số thuế | : 4601529638 |

**2. BÊN BÁN (BÊN B): CỬA HÀNG HỒ QUANG DUY**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đại diện | : | **Ông Hồ Quang Duy** Chức vụ: Cửa hàng trưởng | | | |
| Địa chỉ | : | Khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh | | | |
| Điện thoại | : | 0983091483 |  |  |  |
| **Tên tài khoản** | **:** | **Hồ Quang Duy** |  |  |  |
| Số tài khoản | : | **105868168026** |  | | |
| Mở tại | : | Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hà Nội | | | |
| Mã số thuế | : | 0101079768 | | | |

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng cụ thể như sau:

1. Bên B đã thực hiện đúng các điều khoản như hợp đồng đã ký với Bên A

- Bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng, chủng loại hàng hóa cho Bên A như trong biên bản bàn giao ngày tháng năm 2021.

- Bên A đã nghiệm thu hàng hóa do bên B giao đảm bảo đúng số lượng, chủng loại theo yêu cầu.

2**.** Giá trị thanh lý hợp đồng là: **87.120.000** đồng(Bằng chữ:***Tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng***)

- Số tiền bên A đã tạm ứng cho bên B là: **0 đồng**

- Số tiền bên A còn phải thanh toán cho bên B là: **87.120.000** đồng(Bằng chữ:***Tám mươi bảy triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng***)

Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng số /2021/QTTN-CHHQD ngày tháng năm 2021.

Biên bản được lập thành 04 bản, bên A giữ 02 bản, bên B giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

**ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B**