### **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU THANH LÝ HỢP ĐỒNG**

* *Căn cứ hợp đồng số: 59/2024/HĐ-TNĐN giữa Huyện Ủy Hòa Vang và Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng.*
* *Căn cứ vào kết quả khám sức khoẻ định kỳ của CBNV Huyện Ủy Hòa Vang mà bên B đã thực hiện.*

Hôm nay, ngày 21 tháng 06 năm 2024, tại Công ty cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng gồm có:

**BÊN A :** **HUYỆN ỦY HÒA VANG**

Đại diện : **Ông** **Hồ Tăng Phúc** Chức vụ: **Chánh văn phòng**

Địa chỉ : Thôn Dương Lâm 1 – Xã Hòa Phong – Huyện Hòa Vang – Đà Nẵng

Điện thoại : 02363 846 137 – Fax : 02363 846 137

Mã số thuế : 0401244469

Số tài khoản : 3711.3.1014904.00000 tại Kho bạc Nhà Nước huyện Hòa Vang

**BÊN B : CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THIỆN NHÂN ĐÀ NẴNG**

Đại diện : **Bà Đào Thị Minh Diệp** Chức vụ: **Phó Giám đốc kinh doanh**

*( Theo giấy ủy quyền số 05/2022/GUQ-TNH ngày 15/12/2022)*

Địa chỉ : Số 276 – 278 - 280 Đống Đa, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Mã số thuế : 0401737898

Số tài khoản : 100211111 - Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Đà Nẵng.

Điện thoại : 0236. 3828489 / 0236.3568988

Cùng nhau tiến hành lập biên bản thanh lý Hợp đồng khám sức khoẻ số: 59/2024/HĐ-TNĐN:

**Điều 1: Thỏa thuận thanh lý**

* 1. Hợp đồng chấm dứt hiệu lực và được thanh lý kể từ ngày 21/06/2024.
  2. Bên B đã thực hiện đầy đủ và đúng theo yêu cầu trong hợp đồng số: 59/2024/HĐ-TNĐN.

**Điều 2: Giá trị thực hiện hợp đồng**

* 1. **Giá trị:**

**Tổng giá trị hợp đồng tạm tính: 54.000.000 đồng** *(Không chịu thuế VAT)*

Số tiền bằng chữ: *Năm mươi bốn triệu đồng chẵn.*/.

**Giá trị thực tế thực hiện: 54.000.000 đồng**

Số tiền ghi bằng chữ: *Năm mươi bốn triệu đồng chẵn.*/.

Tổng số người khám thực tế: 36 người

* 1. **Phương thức thanh toán:** chuyển khoản

Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng.

Số tài khoản: 100211111 - Ngân hàng TMCP Quân đội- Chi nhánh Bắc Đà Nẵng

* 1. **Thông tin viết Hóa đơn:**

Tên đơn vị: HUYỆN ỦY HÒA VANG

Địa chỉ: Thôn Dương Lâm 1 – Xã Hòa Phong – Huyện Hòa Vang – Đà Nẵng

Mã số thuế: 0401244469

Nội dung hóa đơn: Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV năm 2024 kèm theo HĐ số: 59/2024/HĐ-TNĐN.

**Điều 3: Trách nhiệm của bên B**

3.1. Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận của Biên bản này và Hợp đồng đã được thanh lý.

3.2. Hỗ trợ và hợp tác với Bên A trong quá trình bàn giao công việc và thanh lý Hợp đồng này.

3.3. Cam kết hoàn tất các công việc bàn giao kết quả khám sức khỏe cho Bên A theo như thỏa thuận trong Hợp đồng.

**Điều 4: Trách nhiệm của Bên A**

4.1. Cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận của Biên bản này và Hợp đồng được thanh lý.

4.2. Thanh toán đầy đủ cho Bên B số tiền theo như Điều 2 của Biên bản này.

4.3. Bên A chịu trách nhiệm thanh toán cho Bên B đầy đủ số tiền trong vòng 10 ngày sau khi nhận được kết quả khám sức khoẻ kèm theo biên bản thanh lý hợp đồng và hoá đơn tài chính.

4.4. Hỗ trợ và hợp tác với Bên B trong quá trình bàn giao công việc và thanh lý Hợp đồng này.

**Điều 5: Điều khoản chung**

5.1. Các bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều kiện của Biên bản này. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh thì các bên cùng bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác và đảm bảo quyền lợi của các bên.

5.2. Biên bản được thành lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

5.3. Biên bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A**  **CHÁNH VĂN PHÒNG**  **Hồ Tăng Phúc** | **ĐẠI DIỆN BÊN B**  **PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH**  **Đào Thị Minh Diệp** |

***PHỤ LỤC :*** *Đính kèm biên bản thanh lý của HĐ số:* *59/2024/HĐ-TNĐN*

**DANH SÁCH CBNV KHÁM SỨC KHỎE THỰC TẾ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Họ và tên** | **Giới tính** | **Năm sinh** | **Chức danh** | **Chi phí** |
| 1 | **Tô Văn Hùng** | Nam | 1976 |  | **1.500.000** |
| 2 | **Hồ Tăng Phúc** | Nam | 1980 | HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 3 | **Mai Trúc Lâm** | Nam | 1989 | Phó Chánh Văn phòng HU | **1.500.000** |
| 4 | **Trần Thị Hiền** | Nữ | 1984 | Kế toán | **1.500.000** |
| 5 | **Ngô Thị Thanh Hạnh** | Nữ | 1978 | Văn thư lưu trữ | **1.500.000** |
| 6 | **Ngô Thị Ngọc Dung** | Nữ | 1993 | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 7 | **Đặng Thị Kim Yến** | Nữ | 1987 | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 8 | **Nguyễn Quang Tuyến** | Nam | 1986 | Chuyên viên Ban Tuyên giáo HU | **1.500.000** |
| 9 | **Đặng Trần Phú Phúc** | Nam | 1993 | Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 10 | **Ngô Thị Thu Phương** | Nữ | 1981 |  | **1.500.000** |
| 11 | **Võ Trần Minh Long** | Nam | 1976 | HUV, Phó Chủ nhiệm UBKT HU | **1.500.000** |
| 12 | **Đặng Mẹo** | Nam | 1964 | Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy | **1.500.000** |
| 13 | **Nguyễn Cường** | Nam | 1975 | Ủy viên UBKT Huyện ủy | **1.500.000** |
| 14 | **Châu Thị Thu** | Nữ | 1988 | Ủy viên UBKT Huyện ủy | **1.500.000** |
| 15 | **Lê Văn Thân** | Nam | 1986 | Chuyên viên UBKT Huyện ủy | **1.500.000** |
| 16 | **Nguyễn Văn Vân** | Nam | 1968 |  | **1.500.000** |
| 17 | **Võ Thị Nhung** | Nữ | 1985 |  | **1.500.000** |
| 18 | **Hồ Ngọc Hoà** | Nam | 1988 | Phó Trưởng Ban Tổ chức HU | **1.500.000** |
| 19 | **Đặng Thị Bảo linh** | Nữ | 1983 | Chuyên viên Ban Tổ chức HU | **1.500.000** |
| 20 | **Nguyễn Thị Hiền** | Nữ | 1983 | Chuyên viên Ban Tổ chức HU | **1.500.000** |
| 21 | **Đặng Thị Thuý Vân** | Nữ | 1987 | Chuyên viên Ban Tổ chức HU | **1.500.000** |
| 22 | **Đặng Văn Hòa** | Nam | 1994 |  | **1.500.000** |
| 23 | **Phạm Hồ Quỳnh Trang** | Nữ | 1970 | HUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo | **1.500.000** |
| 24 | **Nguyễn Văn Thành** | Nam | 1980 |  | **1.500.000** |
| 25 | **Nguyễn Hữu Được** | Nam | 1987 | Chuyên viên Ban Tuyên giáo HU | **1.500.000** |
| 26 | **Phan Thị Hương Nguyên** | Nữ | 1992 | Chuyên viên Ban Tuyên giáo HU | **1.500.000** |
| 27 | **Nguyễn Văn Vĩnh** | Nam | 1963 | Phó Ban Dân vận HU | **1.500.000** |
| 28 | **Trương Tấn Mạnh** | Nam | 1980 |  | **1.500.000** |
| 29 | **Lê Viết Lộc** | Nam | 1985 | Chuyên viên Ban Dân vận HU | **1.500.000** |
| 30 | **Nguyễn Thị Minh Ánh** | Nữ | 1987 |  | **1.500.000** |
| 31 | **Lê Đình Hải** | Nam | 1967 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 32 | **Ngô Thị Lệ** | Nữ | 1972 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 33 | **Đinh Tân** | Nam | 1975 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 34 | **Nguyễn Thắng** | Nam | 1987 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 35 | **Trần Quốc Trung** | Nam | 1991 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| 36 | **Ngô Thị Nguyệt Ánh** | Nữ | 1982 | Văn phòng Huyện ủy | **1.500.000** |
| **TỔNG CHI PHÍ** | | |  |  | **54.000.000** |