**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**­­­­­­­­­­­­­­­­­**

**BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT HÀNG HÓA**

**(**PO1– Thư đặt hàng số 111/CUVT-KV Hợp đồng 333-2021/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS**)**

*Căn cứ hợp đồng số 333-2021/CUVT-ANSV/DTRR-KHMS – gói thầu “Mua sắm thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband)” Mua sắm tập trung thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband) tương thích hệ thống gpon cho nhu cầu năm 2020” ký ngày 29/10/2021 giữa Công ty và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV;*

*Căn cứ Thư đặt hàng PO1 số 111/CUVT-KV ngày 29/10/2021 của Công ty;*

*Căn cứ văn bản xác nhận đơn hàng số 111/ANSV-DO ngày 31/10/2021 và văn bản đề nghị nghiệm thu kỹ thuật số 111/ANSV-DO ngày 29/10/2021 của Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV;*

*Căn cứ Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng hóa ngày 29/10/2021;*

Hôm nay, ngày 5/11/2021, chúng tôi gồm:

**Bên A: Công ty**

* Địa chỉ: 124-Hoàng Quốc Việt-Cầu Giấy- Hà Nội
* Điện thoại: 02438362094 Fax: 0100113871
* Đại diện: Ông Nguyễn Văn Nam Chức vụ: < Site\_Chức vụ>

(Theo Quyết định số 1266/QĐ-CUVT-TH ngày 04/03/2019

Ông Trịnh Anh Sơn Chức vụ: Trưởng phòng SCTBVT

**Bên B**: **CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV**

* Địa chỉ: 124 Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
* Điện thoại: 024. 3836 2094 Fax: 024. 3836 1195
* Đại diện: Ông Vũ Tuấn Khanh Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

(Theo Quyết định số 288/GUQ-ANSV ngày 13/04/2018)

Ông Vũ Thiện Nhượng Chức vụ: Trưởng Ban Doanh thác

Hai bên cùng nghiệm thu kỹ thuật các hàng hóa, dịch vụ do bên B đã cung cấp cho bên A đúng theo nội dung của Hợp đồng đã ký kết, với số lượng và chất lượng cụ thể như sau:

**1. Số lượng và chủng loại:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên hàng hóa** | **Mã HH** | **ĐVT** | **Số lượng** | **Xuất xứ** | **Ghi chú** |
| 1 | Thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband) tương thích hệ thống GPON cùng đầy đủ license và phụ kiện kèm theo (không bao gồm dây nhảy quang, bản quyền Multicast) | iGate GW020 | Bộ | 100000 | VNPT Technology/  Việt Nam |  |
| 2 | Thiết bị đầu cuối ONT loại (2FE/GE+Wifi singleband) tương thích hệ thống GPON cùng đầy đủ license và phụ kiện kèm theo (không bao gồm dây nhảy quang, bản quyền Multicast)  (Hàng dự phòng 2%) | iGate GW020 | Bộ | 2000 | VNPT Technology/  Việt Nam |  |

*Phụ kiện kèm theo mỗi bộ ONT: 01 Dây cáp mạng UTP dài 1,0 mét với giắc kết nối RJ-45 tại hai đầu; 01 Bộ chuyển đổi điện AC/DC dải rộng với chiều dài dây tối thiểu là 1,5 mét; 01 Tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt.*

**2. Hồ sơ kèm theo:**

* Giấy chứng nhận chất lượng Thiết bị iGate GW020 (*Bản gốc của nhà Sản xuất VNPT Technology*);
* Tài liệu kiểm tra chất lượng tại nhà máy Thiết bị iGate GW020 (*Bản gốc của nhà Sản xuất VNPT Technology*);
* Giấy chứng nhận hợp quy cho thiết bị iGate GW020 (*Bản sao*);
* Biên bản kiểm tra kỹ thuật hàng hóa (*Bản gốc*).


**3. Nội dung:**

Bên Mua và Bên Bán đã tiến hành kiểm tra toàn bộ chứng từ kỹ thuật và hàng hóa nêu trên đạt tiêu chuẩn kỹ thuật theo hợp đồng.

**4. Kết luận:**

Sản phẩm được kiểm tra: .................................................................................................

Biên bản được lập thành 06 bản, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 03 bản.



|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Phạm Thanh Bình** | **ĐẠI DIỆN BÊN B**  **PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  **Vũ Tuấn Khanh** |