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

BIÊN BẢN NGHIỆM THU, BÀN GIAO HÀNG HÓA

*Căn cứ Hợp đồng số <ContractId> ký ngày <ContractCreatedDate> giữa SiteName và Công ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV về việc mua sắm theo kế hoạch mua sắm “<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;*

*Căn cứ Biên bản giao nhận hàng hóa.*

Hôm nay, ngày <POReportOfAcceptanceAndHandlingOfGoodsDate>, các bên tham gia nghiệm thu bao gồm:

Bên A: <SiteName>

* Địa chỉ: <SiteAddress>
* Điện thoại: <SitePhonenumber> Fax: <SiteFaxNumber>
* Đại diện: <SiteRepresentative1> Chức vụ: <SitePosition1>

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 Giấy ủy quyền số 1048/GUQ-ANSV ngày 02/11/2020)

Hai bên cùng nghiệm thu các hàng hóa, dịch vụ do bên B đã cung cấp cho bên A theo các nội dung của thư đặt hàng, hợp đồng, với số lượng và chất lượng cụ thể như sau:

**1. Số lượng và chủng loại:**

| Stt | Tên hàng hóa | Xuất xứ/  Mã hàng | Đvt | Số lượng | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | <ContractGoodsDesignation> | <ContractGoodsManufacture>/  <ContractGoodsOrigin>/ <ContractGoodsCode> | <ContractGoodsUnit> | <POGoodsQuantity> |  |
| 02 | <ContractGoodsDesignation>  (Hàng dự phòng 2%) | <ContractGoodsManufacture>/  <ContractGoodsOrigin>/ <ContractGoodsCode> | <ContractGoodsUnit> | <POGoodsQuantity1> | Hàng dự phòng 2% |

*<ContractGoodsNote>*

**\* Hồ sơ tài liệu kèm theo:**

* Biên bản giao nhận hàng hóa;
* Hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật hàng hóa;
* Bộ tài liệu, chứng từ đã bàn giao cho VNPT Tỉnh/ Thành phố;
* Bảng Phụ lục chi tiết số lượng hoàn thành giao hàng cho các VNPT Tỉnh/Thành phố.

**2. Nội dung:** Các Bên đã tiến hành kiểm tra chứng từ nghiệm thu kỹ thuật và giao nhận hàng hóa theo Thư đặt hàng, hợp đồng.

**3. Kết luận:**

* Toàn bộ hàng hóa mới 100% được bàn giao đủ số lượng, đúng chủng loại, đạt yêu cầu kỹ thuật và xuất xứ phù hợp theo danh mục nêu trên;
* Đồng ý nghiệm thu bàn giao hàng hóa.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 03 bản, Bên B giữ 02 bản.

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN BÊN A  PHÓ GIÁM ĐỐC | ĐẠI DIỆN BÊN B  PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC |
| <SiteRepresentative1> | Vũ Tuấn Khanh |

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM: BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG HOÀN THÀNH ĐƠN HÀNG

HĐ 111-2020/CUVT-ANSV/ĐTRR-KHMS PO1: 5119/CUVT-KV

NGHIỆM THU BÀN GIAO HÀNG HÓA 18/11/2020

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Đơn vị QLSD | Đơn vị tính | Thiết bị đầu cuối quang ONT 2FE/GE+Wifi singleband \_ iGate GW020 | | Thành tiền  (trước VAT) | Ngày giao hàng |
| Số lượng | Đơn giá |
| 1 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 2 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 3 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 4 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 5 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 6 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 7 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 8 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 9 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 10 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 11 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 12 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 13 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 14 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 15 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 16 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 17 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 18 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 19 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 20 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 21 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 22 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 23 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 24 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 25 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 26 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 27 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 28 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 29 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 30 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 31 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 32 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 33 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 34 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 35 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 36 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 37 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 38 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 39 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 40 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 41 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 42 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 43 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 44 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 45 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 46 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 47 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 48 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 49 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 50 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 51 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 52 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 53 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 54 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| 55 |  | Bộ |  | 829.150 |  |  |
| THÀNH TIỀN PO1 | | | 65.969 |  | 54.698.196.350 |  |