Bảng số 3

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

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

*…, Ngày … tháng … năm 20…*

**BIÊN BẢN XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG XÂY LẮP HOÀN THÀNH QUYẾT TOÁN**

**Công trình:** «${ttc.constructName}»

**Mã trạm/mã tuyến:** «${ttc.stationcode}»

**Địa chỉ:** «${ttc.constructAddress}»

**Hợp đồng thi công số:** «${ttc.contractCode}»

Căn cứ:

* Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng
* Hồ sơ hoàn công
* Các biên bản khác (nếu có)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hiệu đơn giá** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị** | **KL theo hợp đồng** | **KL hoàn thành QT** | **Khối lượng chênh lệch** | | **Ghi chú** |
| **Tăng** | **Giảm** |
| **I** | **Nội dung công việc trong hợp đồng** | | | | | | | |
| «${typee.stt}» | «${typee.workItemCode}» | «${typee.workItemName}» | «${typee.unit}» | «${typee.workAmount}» | «${typee.evaluateQuantity}» | «${typee.tang}» | «${typee.giam}» |  |
| **II** | **Nội dung công việc ngoài hợp đồng (phụ lục hợp đồng)** | | | | | | | |
| «${type.stt}» | «${type.workItemCode}» | «${type.workItemName}» | «${type.unit}» | «${type.workAmount}» | «${type.evaluateQuantity}» | «${type.tang}» | «${type.giam}» |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Đại diện Chủ đầu tư** | **Đại diện Đơn vị Tư vấn Giám sát** | **Đại diện Nhà thầu** |
| (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) | (Ký, ghi rõ họ tên) |
|  |  |  |