Biểu số 1

**BẢNG TÍNH GIÁ TRỊ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN**

*…., ngày* «${item.date}» *tháng* «${item.month}» *năm* «${item.year}»

**Dự án :** «${item.investProjectName}»

**Công trình :**

**Mã trạm/mã tuyến :**

**Địa chỉ :**

**Hợp đồng thi công số :**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **ĐVT** | **Giá trị** | **Ghi chú** |
| **I** | **Giá trị hợp đồng/Phụ lục đã kí** |  | **«${item.contractTotalValue}»** |  |
| **II** | **Vật tư Chủ đầu tư cấp (vật tư A cấp)** |  |  |  |
| 1 | Giá trị vật tư xuất kho |  |  |  |
| 2 | Giá trị vật tư thực tế thi công |  |  |  |
| 3 | Giá trị đền bù vật tư do mất mát, hư hỏng… (nếu có) |  |  |  |
| 4 | Giá trị vật tư A cấp đã được thu hồi |  |  |  |
| 5 | Giá trị vật tư A cấp chưa được thu hồi |  | «${item.unrecoveryMaterialValue}» |  |
| **III** | **Giá trị Quyết toán của Nhà thầu thực hiện** |  | **«${item.valueFinalizationContractors}»** |  |
| 1 | Khối lượng hoàn thành theo hợp đồng | VNĐ |  |  |
| 2 | Khối lượng công việc phát sinh ngoài hợp đồng | VNĐ |  |  |
| **IV** | **Cộng giá trị quyết toán công trình (II.2) + (III)** |  | **«${item.sumSettlementConstruction}»** |  |
| 1 | Giá trị vật tư A cấp | VNĐ |  |  |
| 2 | Giá trị Nhà thầu thực hiện | VNĐ |  |  |
| **V** | **Giá trị đã thanh toán cho Nhà thầu** | **VNĐ** | **«${item.paidValue}»** |  |
| **VI** | **Giảm trừ giá trị vật tư đền bù do mất mát, hư, hỏng …. (nếu có)** |  | **«${item.valueDeductionSupplies}»** |  |
| **VII** | **Giá trị còn lại Nhà thầu được thanh toán** | **VNĐ** | **«${item.valueResidual}»** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện Chủ đầu tư** |  | **Đại diện Nhà thầu** |
| (Ký, ghi rõ họ tên) |  | (Ký, ghi rõ họ tên) |

https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png https://raw.githubusercontent.com/wiki/opensagres/xdocreport/screenshots/template.png