|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày* *05 tháng 12 năm 2023* |

**BIÊN BẢN**

**Bàn giao máy VRH – 811/S**

Tiến hành vào hồi *.....* giờ *.....* phút, ngày *.....* tháng 12 năm 2023

Chúng tôi gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. Đại úy Nguyễn Văn Dũng | Phó Đại đội trưởng c1/d18/f325 | Người bàn giao |
| 2. Đại úy Phạm Hồng Giang | Đại đội trưởng c36/BTM/QĐ12 | Người nhận bàn giao |
| 3. Đại úy Hồ Hồng Phong | Đại đội trưởng c1/d18/f325 | Chỉ huy đơn vị |

Tiến hành bàn giao cho nhau những nội dung sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **SỐ LƯỢNG** | **GHI CHÚ** |
| 01 | Máy VRH – 811/S | Chiếc | 06 | 1911, 1528, 1078, 0750, 1165, 0647 |
| 02 | Pin máy VRH – 811/S | Chiếc | 12 | 1763, 1765, 6880, 3244, 8305, 6455, 6766, 5267, 8777, 0878, 1447, 3253 |
| 03 | Cáp truyền số liệu | Chiếc | 06 |  |
| 04 | Anten GPS | Chiếc | 06 |  |
| 05 | Anten cần 0,4 m | Chiếc | 06 |  |
| 06 | Anten cần 1 m | Chiếc | 06 |  |
| 07 | Bộ đổi nguồn | Chiếc | 06 |  |
| 08 | Đế sạc pin | Chiếc | 06 |  |
| 09 | Tổ hợp quàng đầu | Chiếc | 06 |  |
| 10 | Túi áo máy | Chiếc | 06 |  |
| 12 | Bộ sách HDSD máy + đĩa phần mềm | Bộ | 06 |  |
| 13 | Bộ phụ tùng tháo máy | Bộ | 06 |  |

Biên bản kết thúc vào lúc *.....* giờ ..... phút cùng ngày.

Biên bản được in thành 02 bản có giá trị như nhau(mỗi bên có liên quan giữ một bản).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NGƯỜI BÀN GIAO**  **Đại úy Nguyễn Văn Dũng** | **NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO**  **Đại úy Phạm Hồng Giang** | **CHỈ HUY ĐƠN VỊ**  **Đại úy Hồ Hồng Phong** |