

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: Hội sở - PHÒNG QUẢN LÝ TÀI SẢN Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

*Số:* «TableStart:table6»«NO»«TableEnd:table6»

**BIÊN BẢN BÀN GIAO**

**KIÊM PHIẾU XUẤT KHO**

*(V/v:* «TableStart:table5»«Title»«TableEnd:table5»*)*

*«TableStart:table1»*

*Hôm nay, «A1»*

1. **Chúng tôi gồm có:**

## 1. Đại diện bên giao (Bên A): «KHOI\_TRANSFER»

- Đại diện : «NAME\_TRANSFER»

- Chức vụ : «POSITION\_SEND»

- Địa chỉ : «ADDR\_TRANSFER»

- Điện thoại : «PHONE\_TRANSFER»«TableEnd:table1»

**2. *Đại diện bên nhận (Bên B):* «TableStart:table2»«KHOI\_RECEIVE»**

- Đại diện : «NAME\_RECIVE»

- Chức vụ : «POSTION\_RECIVE»

- Địa chỉ : «ADDR\_RECIVE»

- Điện thoại : «PHONE\_RECIVE»«TableEnd:table2»

**3. *Đại diện đơn vị trung gian (nếu có)***: ***«TableStart:table4»*«KHOI\_MID»**

- Đại diện : «MID\_NAME»

- Chức vụ : «MID\_POS»

- Địa chỉ : «MID\_ADDR»

- Điện thoại : «MID\_PHONE»«TableEnd:table4»

**II. Cùng tiến hành bàn giao TS/CCDC như sau:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TS/CCDC** | **Tên TS/CCDC** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Tình trạng** | **Số Seri** | **Thông tin mô tả** | **Số PYC/**  **Tờ trình** | **Ghi chú** |
| «TableStart:table0»«STT» | «ASSET\_CODE» | «ASSET\_NAME» | «UNIT\_NAME» | «SOLUONG» | «ASS\_STATUS\_NAME» | «SERIAL» | «ASSET\_DESC» | «PYC\_PL» | «NOTES»«TableEnd:table0» |

*(\*) BP.QLTS không chịu trách nhiệm dữ liệu bên trong liên quan thiết bị CNTT (CPU, ổ cứng….)*

* Bên B đã nhận đủ số hàng hóa như trên.
* Biên bản này được thành lập 02 bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN GIAO** *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **ĐẠI DIỆN ĐV TRUNG GIAN** *(Ký và ghi rõ họ tên)* | **ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN** *(Ký và ghi rõ họ tên)* |
| «TableStart:table3»«S1»  «TableStart:table3»«S1\_POS» | «S2»  «S2\_POS» | «S3»«TableEnd:table3»  «S3\_POS»«TableEnd:table3» |