|  |  |
| --- | --- |
| **[TenNhaThauChinh]** | **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**  **Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc** |

*[NgayHienTai]*

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ĐĂNG KÝ TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH THI CÔNG CHO GÓI THẦU**

**[DuAn]**

[NgayBaoCao]

1. **THÔNG TIN CHUNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BÊN GIAO THẦU** | | | |
| Tên dự án: |  | | |
| Giá trị dự án: |  | Giá trị đã thực hiện: |  |
| **Tên bên giao thầu:** |  | | |
| Địa chỉ dự án: |  | | |
| Mã số thuế giao thầu: |  | | |
| Liên hệ bên giao: |  | Điện thoại: |  |
| **BÊN NHẬN THẦU** | | | |
| **Tên nhà thầu :** | **[ThongTinNhaThau]** | | |
| Liên hệ: |  | Điện thoại: |  |
| Tổng giá trị nhận: |  | Tổng giá trị đã thực hiện: |  |

**II. PHẦN GIÁ TRỊ**

* **Tổng giá trị dự án:** **[TienDuAn] đ.**
* **Giá trị thực hiện được:** **[ThanhTienTCDA] đ.**
* **Giá trị chi phí phát sinh thi công phải thanh toán lại: ………………… đ.**
* **Thanh toán chi phí quản lý: ………………………..đ.**
* **Tổng giá trị thanh toán chi phí và tạm ứng:……………… …..đ.**

+ Lần 1: …..

+ Lần 2: …..

* **Giá trị còn lại phải chi theo thi công: ……………………..đ.**

**(Số tiền thanh toán bằng chữ: ……………………….)**

**III. THÔNG TIN CÔNG TRÌNH DỰ ÁN**

**[TenBieuDo]**

[BieuDo]

1. **Sợ bộ về dự án**

* Về tỉ lệ % hoàn thành dự án: [TyLeHT]
* Số ngày thực hiện/Tổng số ngày dự án: [SoNgay]
* Tổng số lượng đầu việc trong dự án: [CTDA]

+ Công việc đang thực hiện: [CTDTH]

+ Công việc chưa thực hiên: [CTCTH]

+ Công việc đang xét duyệt: [CTXD]

+ Công việc đang đề nghị kiểm tra: [CVKT]

+ Công việc hoàn thành: [CTHT]

+ Công việc dừng hoạt động: [CTDungHĐ]

* Tổng chi phí của kỳ đã thực hiện: [ChiPhi]
* Tổng kinh phí dự kiến của kỳ tới: [ChiPhiDuKien]

1. **Tổng khối lượng phân khai dự án**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công việc** | **Đơn vị** | **KL kế hoạch kỳ** | **KL TC kỳ này** | **KL KH đến hiện tại** | **KL TC đến hiện tại** | **Đơn giá kế hoạch** | **Thành tiền theo kỳ** | **% Kỳ này** | **% Hiện tại** |
| **KHỐI LƯỢNG ĐÃ THỰC HIỆN** | | | | | | | | | | |
|  | [ListTongHop] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH CHO 30 NGÀY KỲ TỚI** | | | | | | | | | | |
|  | [ListKeHoach] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**IV. VỀ CHI PHÍ THU CHI TẠM ỨNG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung | Đã tạm ứng | Đã chi | Còn lại | Đã giải chi | Chưa hoàn ứng |
|  | [ThuChiTamUng] |  |  |  |  |  |

**V. VẬT TƯ VẬT LIỆU XUẤT NHẬP TRONG KỲ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên vật tư** | **Đơn vị** | **KL nhập kỳ này** | **KL xuất kho** | **KL tồn kho** | **Thành tiền nhập** | **Thành tiền xuất** | **Thành tiền tồn kho** |
|  | [VatLieu] |  |  |  |  |  |  |  |

**VI. SỐ LƯỢNG NHÂN LỰC THỰC HIỆN TRONG KỲ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhân lực** | **KL thực hiện kỳ này** | **KLTC đến hiện tại** | **Thành tiền kỳ này** | **Thành tiền lũy kế** |
|  | [NhanCong] |  |  |  |  |

**VII. MÁY MÓC THỰC HIỆN TRONG KỲ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Máy móc** | **KL thực hiện kỳ này** | **KLTC đến hiện tại** | **Thành tiền kỳ này** | **Thành tiền lũy kế** |
|  | [MTC] |  |  |  |  |

**VIII. HÌNH ẢNH THI CÔNG TRONG KỲ**

**[HinhAnh]**