|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [[ChuDauTu\_h]] | **BIÊN BẢN GIAO NHẬN  TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** | **Mẫu số C50-HD** | | |
| **[[DonViMuaSam\_h]]** | Số: | 101 |  |
|  | *Ngày ….. tháng …. năm 20…..* |  |  |  |

Bản giao nhận tài sản cố định gồm:

Bên giao: [[DonViMuaSam\_CH]], Chức vụ: [[DonViMuaSam\_cv]].

Bên nhận: [[TheTS\_Nnhan]], Chức vụ: [[TheTS\_Nnhan\_cv]].

Địa điểm giao nhận tài sản cố định: [[DonViMuaSam]].

Xác nhận việc giao nhận tài sản cố định như sau:

1. Tên, ký hiệu quy cách: [[TaiSan\_Ten]].

2. Số hiệu TSCĐ: …………………………………

3. Năm sản xuất: [[TaiSan\_NamSX]].

4. Nước sản xuất: [[TaiSan\_NuocSX]].

5. Năm đưa vào sử dụng: [[TaiSan\_NamSD]].

6. Công suất (S thiết kế): [[TaiSan\_TSKT]].

7. Giá mua: [[TaiSan\_Gia]] VNĐ.

8. Chi phí vận chuyển: 0 VNĐ.

9. Chi phí chạy thử: 0 VNĐ.

10. Nguyên giá TSCĐ: [[TaiSan\_Gia]] VNĐ.

11. Số lượng: [[TaiSan\_SL]].

12. Tài liệu KT kèm theo:

13. Người sử dụng trực tiếp: [[CNNV]].

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DỤNG CỤ, PHỤ TÙNG KÈM THEO** | | | | |  |
| **STT** | **Tên, quy cách, dụng cụ, phụ tùng** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Giá trị** |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | | | - |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Người giao** | **Người nhận** | **Ban tài chính** | **Thủ trưởng đơn vị** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |