NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Đơn vị: «TableStart:table0»«BRANCH\_NAME»«TableEnd:table0» Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

*Số:* «TableStart:table5»«TableEnd:table5»

**BIÊN BẢN BÀN GIAO**

(V/v: «TableStart:table0»)

«TableStart:table0»

1. **Chúng tôi gồm có:**

## 1. Đại diện bên giao (Bên A): «TableStart:table1»«BRANCH\_NAME»«TableEnd:table1»

- Đại diện: «TableStart:table1»«TableEnd:table1»

**-** Chức vụ: «TableStart:table1»«TableEnd:table1»

- Địa chỉ: «TableStart:table1»«TableEnd:table1»

- Điện thoại: «TableStart:table1»«TableEnd:table1»

**2. *Đại diện bên nhận (Bên B):* *«TableStart:table2»«BRANCH\_NAME» «TableEnd:table2»***

- Đại diện: «TableStart:table2»

**-** Chức vụ: «TableStart:table2»

- Địa chỉ: «TableStart:table2»

- Điện thoại: «TableStart:table2»

**3. *Đại diện đơn vị trung gian (nếu có)***: ***«TableStart:table6»«BRANCH\_NAME»«TableEnd:table6»***

- Đại diện: «TableStart:table6»«TableEnd:table6»

**-** Chức vụ: «TableStart:table6»«TableEnd:table6»

- Địa chỉ: «TableStart:table6»«TableEnd:table6»

- Điện thoại: «TableStart:table6»«TableEnd:table6»

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TS/CCDC** | **Tên TS/CCDC** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Nguyên giá** | **Thành tiền** | **Giá trị còn lại** | **Quy cách/số seri** | **Số phiếu đề xuất** |
| «TableStart:table3»«STT» |  |  |  |  | «BUY\_PRICE» | «TOTAL» | «ASREMAIN\_AMT» | «SERIAL» | «REQ\_CODE» «TableEnd:table3» |

*(\*) 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:table4»«MAKER\_NAME»  «POS\_NAME» | «INTERMEDIATE\_UNIT\_NAME»  «POS\_NAME\_1» | «CHECKER\_NAME»  «POS\_NAME\_2» «TableEnd:table4» |