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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-------------\*\*\*-------------

*«${item.signPlace}», ngày «${item.signDateDay}» tháng «${item.signDateMonth}» năm «${item.signDateYear}»*

**BIÊN BẢN  
NGHIỆM THU HOÀN THÀNH HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH**

**HOẶC CÔNG TRÌNH ĐƯAVÀO SỬ DỤNG**

**Công trình**: «${item.constrtName}»

**Mã trạm/mã tuyến:** «${item.stationCode}»

**Địa chỉ:** «${item.constrtAddress}»

Thi công theo Hợp đồng số: «${item.contractCode}»

1. Thành phần tham gia nghiệm thu:

**a) Đại diện chủ đầu tư:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: | Chức vụ: Thủ trưởng đơn vị |
| Ông: «${item.ainChargeMonitorName}» | Chức vụ: Phụ trách giám sát thi công |

**b) Đại diện Nhà thầu thi công :**

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: «${item.bdirectorName}» | Chức vụ: Giám đốc nhà thầu thi công |
| Ông: «${item.binChargeConstructName}» | Chức vụ: Phụ trách thi công trực tiếp |

**c) Đại diện đơn vị tư vấn thiết kế:**

|  |  |
| --- | --- |
| Ông: «${item.cdesignDirectionName}» | Chức vụ: Giám đốc tư vấn thiết kế |
| Ông: «${item.cdesignManagerName}» | Chức vụ: Chủ nhiệm thiết kế |

**2. Thời gian nghiệm thu :**

Bắt đầu : «${item.acceptFromDateHour}» h «${item.acceptFromDateMinute}» ngày «${item.acceptFromDateDay}» tháng «${item.acceptFromDateMonth}» năm «${item.acceptFromDateYear}»

Kết thúc : «${item.acceptToDateHour}» h «${item.acceptToDateMinute}» ngày «${item.acceptToDateDay}» tháng «${item.acceptToDateMonth}» năm «${item.acceptToDateYear}»

Tại:«${item.acceptPlace}»

**3. Đánh giá hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng**:

a) Tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu;

- Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng.

- Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình của nội bộ nhà thầu thi công xây dựng.

- Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được chủ đầu tư phê duyệt và những thay đổi thiết kế đã được chấp thuận.

- Nhật ký thi công công trình, nhật ký giám sát của chủ đầu tư và các văn bản khác liên quan đến đối tượng nghiệm thu.

- Bản vẽ hoàn công công trình xây dựng.

- Các biên bản nghiệm thu công việc; các biên bản nghiệm thu hoàn thành bộ phận công trình hoặc giai đoạn thi công xây dựng (nếu có).

- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng: «${item.applyBenchmark}»

- Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng nêu trên.

- Các văn bản, tài liệu khác (nếu có): «${item.otherDocuments}»

b) Về chất lượng thi công công trình: «${item.constructionQuality}»

c) Về khối lượng thi công: Bảng thống kê khối lượng công việc hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng: Theo Phụ lục đính kèm.

d) Các ý kiến khác(nếu có): «${item.otherComments}»

**4. Kết luận:**

|  |  |
| --- | --- |
| https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | Chấp nhận nghiệm thu công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. |
| https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | Không chấp nhận nghiệm thu |

**- *Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có:*** «${item.completeRequest}»

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ** | |
| THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT THI CÔNG  (Ký, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png |
| **ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU THI CÔNG** | |
| GIÁM ĐỐC  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | PHỤ TRÁCH THI CÔNG TRỰC TIẾP  (Ký, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png |
| **ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ** | |
| GIÁM ĐỐC  (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | CHỦ NHIỆM THIẾT KẾ  (Ký, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png |

# BẢNG THỐNG KÊ KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC

# HOÀN THÀNH BÀN GIAO ĐVSD

(Kèm theo biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục hoặc công trình bàn giao đưa vào sử dụng)

**Công trình**: «${item.constrtName}»

**Mã trạm/mã tuyến:** «${item.stationCode}»

**Địa chỉ:** «${item.constrtAddress}»

**KHỐI LƯỢNG NGHIỆM THU:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Đơn vị** | **Khối lượng** | | | **Chênh lệch** | | | **Ghi chú** |
|  |  |  | **Theo TK** | | **Thực tế** | **Tăng** | | **Giảm** |  |
| **A** | **Khối lượng vật tư, thiết bị do A cấp đưa vào công trình (nếu có)** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | «${AMaterial.workListUp}» | | «${AMaterial.workListDown}» |  |
| **B** | **Khối lượng xây lắp do nhà thầu thi công** | | | | | | | | |
| **I** | **Các công việc theo HĐ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |
| **II** | **Các công việc phát sinh ngoài HĐ** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | «${OutContract.workListUp}» | «${OutContract.comments}» |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ | | **NHÀ THẦU** | |
| THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | PT GIÁM SÁT  ( Ký, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | GIÁM ĐỐC  (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png | PT KỸ THUẬT  ( Ký, ghi rõ họ tên)  https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png |