

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

**VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Độc lập – tự do – hạnh phúc**

«TableStart:table0»«NGAY»«TableEnd:table0»

**BIÊN BẢN XÁC NHẬN CHI PHÍ SỬ DỤNG ĐIỆN**

**Đại diện :** **NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN (VIETBANK)**  
 Họ tên : «TableStart:table0»«TLFULLNAME»«TableEnd:table0»

Chức vụ : «TableStart:table0»«POS\_NAME»«TableEnd:table0»

**Bên thuê :** «TableStart:table3»**«CUS\_NAME»**«TableEnd:table3»

Họ tên :………………………………………………………………………………………………………

Chức vụ :………………………………………………………………………………………………………

Sau khi kiểm tra và thống nhất chỉ số điện và nước như sau:

1. **Chỉ số điện:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **THỜI GIAN** | **SỐ ĐIỆN CŨ** | **SỐ ĐIỆN MỚI** | **ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ** | **ĐƠN GIÁ** | **THÀNH TIỀN** | **GHI CHÚ** |
| «TableStart:table1»«STT» | «FROM\_TO\_DATE» | «INDICATOR\_OLD» | «INDICATOR» | «CONSUMPTION» | «UNIT\_PRICE» | «TOTAL\_PRICE» | «NOTES»«TableEnd:table1» |

1. **Chỉ số nước:**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện Vietbank** | **Đại diện bên thuê** |
| «TableStart:table0»«TLFULLNAME» | «USER\_THUE»«TableEnd:table0» |