**NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

**BIÊN BẢN GHI NHẬN CHỈ SỐ ĐỒNG HỒ CÔNG TƠ ĐIỆN**

Hôm nay, «TableStart:table0»«NGAY»«TableEnd:table0», chúng tôi gồm có:

1. **BÊN A (Bên Cho Thuê): NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THƯƠNG TÍN**

|  |  |
| --- | --- |
| * Đại diện: «TableStart:table0»«TLFullName»«TableEnd:table0» | Chức vụ: «TableStart:table0»«POS\_NAME»«TableEnd:table0» |
| * Đại diện: ………………………………… | Chức vụ: ………………………………..… |

1. **BÊN B (Bên Thuê):** «TableStart:table3»**«CUS\_NAME»**«TableEnd:table3»

|  |  |
| --- | --- |
| * Đại diện: ………………………………… | Chức vụ: ………………………………..… |
| * Đại diện: ………………………………… | Chức vụ: ………………………………..… |

Sau khi kiểm tra, hai bên thống nhất ghi nhận chỉ số đồng hồ công tơ điện tại …………………… như sau:

1. **Chỉ số điện:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | | | **Chỉ số**  **điện cũ** | **Chỉ số**  **điện mới** | **Điện năng tiêu thụ** | **Ghi chú** |
| «TableStart:table1»«STT» | Từ ngày «FROM\_DATE» | Đến ngày «TO\_DATE» | «INDICATOR\_OLD» | | «INDICATOR» | «CONSUMPTION» | «NOTES»«TableEnd:table1» |

1. **Chỉ số nước:**

Tổng số nhân sự: «TableStart:table2»«NUM\_OF\_USERS»«TableEnd:table2» người/ tháng.

Biên bản này là căn cứ để Bên A thu hộ tiền sử dụng điện, nước của Bên B và được lập làm hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | **ĐẠI DIỆN BÊN B** |
| «TableStart:table0»«TLFullName»«TableEnd:table0» |  |