|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ……………...  ……………... | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  …………, ngày {ngay} tháng {thang} năm {nam} |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MẬT** |

**BIÊN BẢN ĐIỀU CHUYỂN VŨ KHÍ.**

**VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ**

Căn cứ: {basedOn}

Lý do điều chuyển: {lyDoChuyen}

Địa điểm bàn giao, tiếp nhận điều chuyển: {diaDiemBanGiao}

**I. Đơn vị điều chuyển:**

- Đơn vị: {donViChuyen}

- Tên người thực hiện điều chuyển: {nguoiChuyen}

- Số Chứng minh thư nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân: {cmndNguoiChuyen} cấp ngày {ngayCapCmndNguoiChuyen} tháng {thangCapCmndNguoiChuyen} năm {namCapCmndNguoiChuyen} tại {noiCapCmndNguoiChuyen}

**II. Đơn vị tiếp nhận:**

- Đơn vị: {donViNhan}

- Tên người tiếp nhận điều chuyển: {nguoiNhan}

- Số Chứng minh thư nhân dân hoặc Chứng minh Công an nhân dân: {cmndNguoiNhan} cấp ngày {ngayCapCmndNguoiNhan} tháng {thangCapCmndNguoiNhan} năm {namCapCmndNguoiNhan} tại {noiCapCmndNguoiNhan}

**III. Vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ điều chuyển:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Danh điểm  VK,  VLN,  CCHT | Tên và quy cách VK,  VLN,  CCHT | Đơn vị tính | Số lượng | Số hiệu,  sêri | Số giấy phép đăng ký (nếu có) | Chất lượng, tình trạng kỹ thuật | Đồng bộ kèm theo | Ghi chú |
| {#danhSach}{stt} | {danhDiem} | {tenVk} | {donViTinh} | {soLuong} | {seri} | {giayPhepDangKy} | {chatLuong} | {dongBoKemTheo} | {ghiChu}{/danhSach} |

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện bên điều chuyển**  *(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* | **Đại diện bên nhận**  *(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |
| **Cán bộ thực hiện điều chuyển**  *(ký, ghi rõ họ tên)* | **Cán bộ nhận**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |