|  |
| --- |
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG HÓA

*Căn cứ hợp đồng số <ContractId> ngày <ContractCreatedDate> giữa <SiteName> và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo KHMS: “ContractShoppingPlan”;*

*Căn cứ Thư đặt hàng <POName> số <POId> ngày <POCreatedDate> của <SiteName> về việc yêu cầu giao hàng;*

*Căn cứ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa theo thư đặt hàng.*

Hôm nay, ngày <PLDate> chúng tôi gồm có:

Bên A (Bên nhận): <vnpt.SiteName>

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Địa chỉ: <vnpt.SiteAddress> | | |
| - Điện thoại: <vnpt.SitePhonenumber> | | Fax: <vnpt.SiteFaxNumber> |
| - Đại diện: | Ông/Bà: <vnpt.SiteRepresentative1> | Chức vụ: <vnpt.SiteProxy1> |
|  | Ông/Bà: <vnpt.SiteRepresentative2> | Chức vụ: <vnpt.SiteProxy2> |
|  | Ông/Bà: <vnpt.SiteRepresentative3> | Chức vụ: <vnpt.SiteProxy3> |

Bên B (Bên giao): CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VIỄN THÔNG ANSV

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Địa chỉ: Số 124 Hoàng Quốc Việt, P. Nghĩa Tân, Q. Cầu Giấy, Hà Nội | | |
| - Điện thoại: 024.38362094 | | Fax: 024.38362915 |
| - Đại diện: | Ông: Vũ Tuấn Khanh | Chức vụ: P. Tổng Giám đốc,  Trưởng Ban Doanh thác |
|  | Ông: Ngô Trung Thành | Chức vụ: Cán bộ quản lý dự án  ban Doanh thác |

Hai bên cùng xác nhận số lượng và chủng loại hàng hóa được giao nhận như sau:

1. Số lượng, chủng loại hàng hóa:

| Stt | Tên hàng hóa | ĐVT | Xuất xứ/  Mã hàng hóa | Số lượng | Đơn giá (VNĐ) | Thành tiền (VNĐ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <ContractGoodsDesignation> | <ContractGoodsUnit> | <ContractGoodsOrigin>/ <ContractGoodsCode> | <PLQuantity> | <ContractGoodsUnitPrice> | <TotalPreVAT> |  |
| 2 | <ContractGoodsDesignation> | <ContractGoodsUnit> | <ContractGoodsOrigin>/ <ContractGoodsCode> | <PLQuantity1> | 0 | 0 | Thiết bị dự phòng bảo hành |
| Tổng cộng (trước thuế) | | | | | | <TotalPreVAT> |  |
| 10% Thuế GTGT | | | | | | <VAT> |  |
| Tổng cộng (sau thuế) | | | | | | <TotalAfterVAT> |  |

*\*<ContractGoodsNote>*

Ref: 20/3047