|  |  |
| --- | --- |
| TIỂU ĐOÀN18  **ĐẠI ĐỘI 1** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Bắc Giang, ngày* *..... tháng 10 năm 2023* |

**BIÊN BẢN**

**Bàn giao máy VRP 712/s cho Tiểu đoàn 463**

Tiến hành vào hồi *.....* giờ *.....* phút, ngày *.....* tháng 10 năm 2023

Chúng tôi gồm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Tiến hành bàn giao cho nhau những nội dung sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THIẾT BỊ VẬT TƯ** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **SỐ LƯỢNG** | **PHÂN CẤP** | **GHI CHÚ** |
| **1** | **Vali máy VRP712/S** | Bộ | 12 |  |  |
| 1.1 | Máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 | 0068, 0126, 0254, 1044, 0497, 0531, 0058, 0197, 0153, 0770, 0156, 0028 |
| 1.2 | Manip VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 | 0252, 2948, 3148, 0413, 0356, 0706, 0730, 0389, 0773, 3542, 0349, 0788 |
| 1.2.1 | Bộ vit M5X20 cho manip | Bộ | 12 | 2 |  |
| 1.3 | Tổ hợp ống nói tai nghe quàng đầu máy | Chiếc | 12 | 2 | 1345 ,0325, 1074, 0673, 0202, 036, 0326, 0350, 0190, 1327, 0196, 0225 |
| 1.4 | Túi áo máy tổ hợp quàng đầu | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.5 | Tổ hợp ống nói tai nghe cầm tay máy | Chiếc | 12 | 2 | 2503, 3594, 3289, 0800, 1070, 0326, 0581, 0977, 0364, 2564, 0353, 0952 |
| 1.6 | Ắc quy máy VRP712/S | Chiếc | 24 | 2 | 3321, 0941, 3267, 2054, 0670, 2527, 2336, 3600, 0965, 2037, 2059, 0300, 0676, 0395, 0770, 0383, 0688, 0641, 0947, 0148, 0437, 0810, 0818, 1019 |
| 1.7 | Anten chếch máy VRS712/S | Chiếc | 12 | 2 | 0678, 0364, 0922, 0969, 0329, 0252, 0413, 0473, 0301, 0692, 0420, 0432 |
| 1.7.1 | Anten hai cực máy VRS712/S | Chiếc | 12 | 2 | 1481, 1161, 0901, 0384, 0075, 0176, 0413, 0262, 0461, 1180, 0271, 0947 |
| 1.7.2 | Dây níu 10m | Chiếc | 24 | 2 |  |
| 1.8 | Ănten cần loại 1,65m VTĐscn (dạng lá) | Chiếc | 12 | 2 | 0973, 0793, 1819, 0265, 0301, 0192, 0163, 0463, 0864, 0972, 0176, 0128 |
| 1.9 | Ănten GPS loại 7cm | Chiếc | 12 | 2 | 1551, 0028, 1424, 0825, 0203, 0402, 0006,0237,0164, 0960, 0395, 0092 |
| 1.10 | Ănten GPS dây 1,7m | Chiếc | 12 | 2 | 1399, 0156, 0921, 1585, 0274, 0091, 0336, 0338, 0156, 1671, 0250, 0305 |
| 1.11 | Ăng ten cần loại mền (0,7m hoặc 1m) | Chiếc | 12 | 2 | 1284, 1516, 1410, 0014, 0103, 0097, 0223, 0112, 1394, 0232, 0145, (0458) |
| 1.12 | Ăng ten cần loại 2m VTĐsn (dạng lá lúa) | Chiếc | 12 | 2 | 1652, 0409, 1073, 1633, 0132, 0189, 0539, 0410, 0434, 0770,0441,0123 |
| 1.13 | Cáp truyền số liệu máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 | 0979, 0168, 0762, 1427, 0324, 0331, 0150, 0158, 0013, 0808,0155,0286 |
| 1.14 | Cáp kéo xa UI | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.15 | Cáp cao tần 15m máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.16 | Túi máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.17 | Túi áo đựng mặt máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18 | Bộ dụng cụ cơ công cho máy | Bộ | 12 | 2 |  |
| 1.18.1 | Tô vít 4 cạnh F5x100 | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18.2 | Tô vít đầu sao T10X75mm | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18.3 | Chìa lục giác 2,5mm, dài 112 mm | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18.4 | Chìa lục giác 2m m, dài 100 mm | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18.5 | Chìa lục giác 2m m, dài 100 mm | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.18.6 | Chìa lục giác 1,5m m, dài 90 mm | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.19 | Túi tài liệu máy | Túi | 12 | 2 |  |
| 1.19.1 | Tài liệu HDSD máy | Quyển | 12 | 2 |  |
| 1.19.2 | Lí lịch máy | Quyển | 12 | 2 |  |
| 1.19.3 | Đĩa DVD phần mền truyền số liệu | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.19.4 | Đĩa DVD phần mền nạp tham số | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.19.5 | Đĩa CD phần mền ĐKX (IP) | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 1.20 | Vali máy | Chiếc | 12 | 2 |  |
| **2** | **Vali ĐKX máy VRP712/S** |  |  |  |  |
| 2.1 | Điều khiển xa máy VRP712/S | Bộ | 12 | 2 | 0661, 0895, 0679, 0313, 0414, 0080, 0380, 0432, 0472, 0523, 1079, 0566 |
| 2.2 | Ma nip VRS712/S |  | 12 | 2 |  |
| 2.2.1 | Ma nip VRS712/S | Chiếc | 12 | 2 | 3301, 3444, 2976, 0717, 0381, 0155, 0755, 0741, 0722, 0794, 3491, 0456 |
| 2.2.2 | Bộ vit M5X20 cho manip | Bộ | 12 | 2 |  |
| 2.3 | Tổ hợp ống nói tai nghe cầm tay máy | Chiếc | 12 | 2 | 0956, 2558, 3240, 0919, 0671, 0624, 0386, 0420, 1091, 0808, 2525, 1175 |
| 2.4 | Đế nạp ắc quy điều khiển xa |  | 12 | 2 |  |
| 2.4.1 | Đế nạp ắc quy điều khiển xa | Chiếc | 12 | 2 | 1343, 1739, 0837, 0074, 0227, 0054, 0121, 0044, 0550, 0070, 0971, 0495 |
| 2.4.2 | Cáp AC vào | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.4.3 | Cáp DC ra | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.5 | Ắc quy điều khiển xa | Chiếc | 24 | 2 | 1503, 2603, 0378, 0772, 0262, 0766, 1782, 0011, 0385, 0389, 0446, 0084, 0375, 0055, 1975, 2141, 2601, 1345, 1703, 0102, 0415, 0240, 0271 |
| 2.6 | Túi áo máy ĐKX máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.7 | Bộ dụng cụ cơ công cho ĐKX | Bộ | 12 | 2 |  |
| 2.7.1 | Tô vít 4 cạnh F5x100 | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.7.2 | Tô vít 2 cạnh F5x100 | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.8 | Va li điều khiển xa | Chiếc | 12 | 2 |  |
|  | **HÒM PHỤ KIỆN** |  |  |  |  |
| 1 | Giá máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2 | Ăng ten sóng chạy máy VRP712/S |  | 12 | 2 |  |
| 2.1 | Ăng ten sóng chạy | Chiếc | 12 | 2 | 0095, 0133, 0370, 0159, 0502, 0458, 0170, 0966, 0969, 0988, 1059, 0573 |
| 2.2 | Cọc cao 1.5m (cọc đỡ dây) | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.3 | Cọc níu dài 15cm (cọc níu dây) | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.4 | Búa tạ | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 2.5 | Túi đựng ăngten và phụ kiện | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 3 | Bộ năn, nạp điện VRP712-NN |  | 12 | 2 |  |
| 3.1 | Bộ năn, nạp điện VRP712-NN | Chiếc | 12 | 2 | 0230, 0089, 0356, 0032, 0458, 0432, 0489, 1716, 0942, 1271, 1751, 0579 |
| 3.2 | Cáp AC in | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 3.3 | Cáp DC in | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 3.4 | Cáp DC out | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 4 | Bộ máy phát điện quay tay R712 |  | 12 | 2 |  |
| 4.1 | Máy PĐ quay tay | Chiếc | 12 | 2 | 0342,0296,0170, 0594, 0073, 0294, 0038, 0953, 0731, 1416, 0917, 0424 |
| 4.2 | Cáp DC out | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 5 | Ghế ngồi máy phát điện quay tay |  | 12 | 2 |  |
| 5.1 | Cụm chân ghế | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 5.2 | Quay đeo trái | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 5.3 | Quay đeo phải | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 5.4 | Hộp mỡ | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 6 | Cáp trung gian chuyển tiếp VRP712/s | Chiếc | 12 | 2 |  |
| 7 | Hòm gỗ 02 máy VRP712/S | Chiếc | 12 | 2 |  |

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** | **NGƯỜI NHẬN BÀN GIAO** | **NGƯỜI CHỨNG KIẾN** |