**HỒ SƠ NGHIỆM THU NHIỆM VỤ CẢI TẠO NỘI THẤT TRỤ SỞ VIỆN TOÁN HỌC**

**I. Thông tin tóm tắt về nhiệm vụ**

1. Tên nhiệm vụ: **Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học.**

 2. Cơ quan chủ đầu tư: Viện Toán học

 3. Cơ quan chủ quản đầu tư: Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam

 4. Chủ nhiệm dự án: PGS. TS Nguyễn Việt Dũng

 5. Mục tiêu của dự án: Cải tạo phòng thư viện tại nhà A5 Viện Toán học thành 03 phòng sinh hoạt xemina, lắp đặt bàn ghế và hệ thống bảng viết phấn. Xây dựng hành lang cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6.

 6. Tóm tắt nội dung công việc:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Số tiền (đã tính VAT)** | **Ghi chú** |
| **1** | Chi phí Cải tạo thư viện nhà A5 thành 03 phòng sinh hoạt xemina, lắp đặt bàn ghế, hệ thống bảng viết phấn |  415.000.000  |  |
| **2** | Chi phí xây dựng cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6 | 125.000.000 |  |
| 3 | Chi phí khác | 40.000.000 |  |
| **Tổng cộng** | **580.000.000** |  |

**II/ Các báo cáo nghiệm thu nhiệm vụ**

1. **Tóm tắt quá trình thực hiện nhiệm vụ:**
* Nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học được phê duyệt tại quyết định số 162/QĐ-VHL ngày 09/02/2017 của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

- Viện Toán học phê duyệt dự toán chi tiết Nhiệm vụ theo Quyết định số 120a/QĐ-VHL ngày 26/04/2017.

- Nhiệm vụ được thực hiện trong năm: 2017-2018

- Năm 2017, việc Cải tạo phòng thư viện nhà A5 Viện Toán học thành 03 phòng sinh hoạt xemina, lắp đặt bàn ghế và hệ thống bảng viết phấn được thực hiện theo gói thầu: “Cải tạo thư viện Viện Toán học” được phê duyệt kế hoạch theo quyết định số 224/QĐ-VTH ngày 08/06/2016 của Viện Toán học theo hình thức đầu thầu: Chỉ định thầu. Viện Toán học đã lựa chọn Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing để gửi hồ sơ yêu cầu. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng Viện Toán học đã lựa chọn và phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing theo Quyết định số 390/QĐ-VTH ngày 12/12/2017. Viện Toán học đã ký hợp đồng số 0112/ 2017**/**HĐKT ngày 12/12/2017 với Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing để thực hiện nhiệm vụ chi tiết như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công tác** | **Đơn vị** |  **Khối lượng**  |  **Đơn giá**  |  **Thành tiền**  |
| 1 | Phá dỡ kết cấu gạch đá,phá dỡ tường gạch | m3 |  4,88  |  276.282  |  1.347.538  |
| 2 | Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính | m2 |  7,00  |  20.466  |  143.262  |
| 3 | Tháo dỡ cửa | m2 |  2,91  |  8.186  |  23.821  |
| 4 | Trát tường ngoài, dày 1,5cm, vữa MX mác 50 | m2 |  3,67  |  65.537  |  240.521  |
| 5 | Vách kính khung nhôm trong nhà | m2 |  7,00  |  67.835  |  474.845  |
| 6 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông tường thẳng, đa, dày nhỏ hơn 45cm cao nhỏ hơn 4m, mác 250 | m3 |  0,16  |  1.824.294  |  294.988  |
| 7 | Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính | m2 |  70,54  |  20.466  |  1.443.620  |
| 8 | Làm vách bằng tấm thạch cao | m2 |  52,17  |  436.201  |  22.756.606  |
| 9 | Làm trần thạch cáo (Khung xương vĩnh tường) | m2 |  46,48  |  696.908  |  32.390.263  |
| 10 | Sơn trần, dầm, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn ICI, 1 mước lót, 2 lớp phủ | m2 |  247,31  |  29.851  |  7.382.391  |
| 11 | Lắp các thiết bị đóng ngắt , lắp công tắc điện có số hạt trên một công tắc là 3  | cái |  3,00  |  30.000  |  90.000  |
| 12 | lắp các thiết bị đóng ngắt , lắp công tắc điện có số hạt trên một công tắc là 2  | cái |  20,00  |  28.961  |  579.220  |
| 13 | Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp atomat,  | hộp |  23,00  |  52.500  |  1.207.500  |
| 14 | Kéo dải các loại dây dẫn, lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm | md |  200,00  |  20.284  |  4.056.800  |
| 15 | kéo dải các loại dây dẫn, lắp đặt dây dẫn 2 ruột 2x2,6mm | md |  200,00  |  57.718  |  11.543.600  |
| 16 | Lăp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn, đường kính nhỏ hơn 27mm | md |  200,00  |  48.634  |  9.726.800  |
| 17 | Bàn đọc sách (gỗ 1200x750x450) | cái |  61,00  |  2.228.000  |  135.908.000  |
| 18 | Ghế đọc chân quỳ bọc da | cái |  114,00  |  1.235.000  |  140.790.000  |
| 19 | Bảng viết 2 lớp cột lên xuống 2 lớp, từ chống lóa | cái |  2,00  |  22.300.000  |  44.600.000  |
|   | **TỔNG CỘNG** |  |  |  **414.999.776**  |
|  | **LÀM TRÒN** |  |  |  **415.000.000**  |

- Năm 2018 việc Xây dựng hành lang cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6 được thực hiện theo gói thầu: “Xây dựng cầu nối nhà A5 và nhà A6” được phê duyệt kế hoạch theo quyết định số 160/QĐ-VTH ngày 20/06/2018 của Viện Toán học theo hình thức đầu thầu: Chỉ định thầu. Viện Toán học đã lựa chọn Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing để gửi hồ sơ yêu cầu. Sau khi đánh giá hồ sơ đề xuất và thương thảo hợp đồng Viện Toán học đã lựa chọn và phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing theo Quyết định số 264/QĐ-VTH ngày 06/09/2018. Viện Toán học đã ký hợp đồng số 0609/2018**/**HĐKT ngày 06/09/2018 với Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing để thực hiện nhiệm vụ chi tiết như sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên công tác** | **Đơn vị** | **Khối lượng** | **Đơn giá** | **Thành tiền** |
| 1 | Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra, rộng <=1 m, sâu <=1 m, đất cấp III | m3 | 1,176 | 493.000 | 579.768 |
| 2 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông lót móng, đá 4x6, chiều rộng <=250 cm, mác 100 | m3 | 0,196 | 1.029.000 | 201.684 |
| 3 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=10 mm | tấn | 0,0062 | 23.714.000 | 147.027 |
| 4 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép móng, đường kính <=18 mm | tấn | 0,0728 | 23.187.000 | 1.688.014 |
| 5 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, móng cột, móng vuông, chữ nhật | 100m2 | 0,04 | 12.105.000 | 484.200 |
| 6 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bêtông móng, đá 1x2, chiều rộng <=250 cm, mác 250 | m3 | 0,5 | 1.374.000 | 687.000 |
| 7 | Sản xuất cột bằng thép tấm | tấn | 0,8934 | 33.661.000 | 30.072.737 |
| 8 | Bu lông liên kết chân cột C1, D25\*500 | con | 24 | 61.000 | 1.464.000 |
| 9 | Bu lông liên kết đầu cột C1, D20\*100 | con | 24 | 43.000 | 1.032.000 |
| 10 | Bu lông liên kết chân cột C2, D20\*100 | con | 24 | 43.000 | 1.032.000 |
| 11 | Bu lông liên kết đầu cột C2, D16\*100 | con | 24 | 24.000 | 576.000 |
| 12 | Bu lông liên kết dầm PD1 và D1, D16\*60 | con | 160 | 24.000 | 3.840.000 |
| 13 | Bu lông liên kết dầm bậc thang, cốn thang, D16\*60 | con | 48 | 24.000 | 1.152.000 |
| 14 | Bu lông liên kết cốn thang, D18\*200 | con | 16 | 37.000 | 592.000 |
| 15 | Sản xuất các kết cấu thép khác, sản xuất khung dầm thép | tấn | 0,8463 | 31.643.000 | 26.779.471 |
| 16 | Lắp dựng cột thép | tấn | 0,8934 | 5.664.000 | 5.060.218 |
| 17 | Lắp đặt các kết cấu thép khác, lắp đặt khung dầm thép | tấn | 0,8463 | 8.028.000 | 6.794.096 |
| 18 | Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ, khẩu độ <= 9 m | tấn | 0,0222 | 39.704.000 | 881.429 |
| 19 | Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <= 18 m | tấn | 0,0222 | 3.921.000 | 87.046 |
| 20 | Sản xuất xà gồ thép | tấn | 0,1284 | 22.088.200 | 2.836.125 |
| 21 | Lắp dựng xà gồ thép | tấn | 0,1284 | 3.343.000 | 429.241 |
| 22 | Máng nước | m | 14,42 | 278.000 | 4.008.760 |
| 23 | Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6 m, đường kính ống d=89mm (Theo Định mức 1173/QĐ-BXD) | 100m | 0,419 | 6.147.000 | 2.575.593 |
| 24 | Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đường kính cút d=89mm | cái | 20 | 41.000 | 820.000 |
| 25 | Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ, cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước, đường kính <=10 mm, cao <=4 m | tấn | 0,0018 | 26.659.000 | 47.986 |
| 26 | Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ, ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan | 100m2 | 0,0033 | 12.846.000 | 42.392 |
| 27 | Bê tông sản xuất bằng máy trộn - đổ bằng thủ công, bê tông lanh tô,lanh tô liền mái hắt,máng nước,tấm đan..., đá 1x2, mác 250 | m3 | 0,0266 | 2.077.000 | 55.248 |
| 28 | Sản xuất lan can, bậc thang | tấn | 0,219 | 33.284.000 | 7.289.196 |
| 29 | Lắp dựng lan can sắt | m2 | 17,304 | 171.000 | 2.958.984 |
| 30 | Sơn sắt thép các loại 3 nước (Theo Định mức 1172/QĐ-BXD, Đơn giá 462) | m2 | 88,7038 | 43.000 | 3.814.263 |
| 31 | Tôn nhám dày 4mm | kg | 584,982 | 27.000 | 15.794.514 |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  | **123.822.992** |

- Tổng kinh phí thực hiện xây dựng cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6 là: 125.000.000đ. Phần công việc thực hiện theo đồng số 0609/2018**/**HĐKT ngày 06/09/2018 với Công ty cổ phần thương mại, xây dựng và sản xuất nội thất Việt Sing là: 123.822.992đ. Kinh phí còn dư sau khi thực hiện hợp đồng trên là: 1.177.000đ. Viện Toán học đã sử dụng số tiền 1.177.000đ trên để thực hiện bổ sung thực hiện các phần việc bổ trợ khác của việc xây cầu như: Xây dựng mái nhựa thông minh, lắp cửa kính và cửa gỗ ….

* Chi phí khác được sử dụng cho các phần công việc như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** |  **Số tiền**  |  **Ghi chú**  |
| 1 | Thuê thiết kế bản vẽ và lập dự toán dự án |  10.000.000  |   |
| 2 | Thuê thẩm tra thiết kế bản vẽ và dự toán dự án |  4.400.000  |   |
| 3 | Thù lao các hội đồng |  8.000.000  |   |
| 4 | Thù lao giám sát  |  17.600.000  |   |
| Tổng cộng |  40.000.000  |   |

**2. Báo cáo tình hình tổ chức, quản lý, khai thác và sử dụng trang thiết bị, công trình tại thời điểm nghiệm thu.**

a) Tổ chức, quản lý trang thiết bị, công trình:

+ Các trang thiết bị trong nhiệm vụ bao gồm: 61 bàn đọc sách và 114 ghế bọc da chân quỳ, Bảng viết 2 lớp cột lên xuống 2 lớp, từ chống lóa được trang bị cho 03 phòng xemina được cải tạo từ thư viện nhà A5 Viện Toán học. Các trang thiết bị này do phòng quản lý tổng hợp trực tiếp quản lý.

+ Công trình hoàn thành bao gồm: 03 phòng xemina được cải tạo từ thư viện nhà A5 Viện Toán học, Cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6.

b) Tình hình khai thác và sử dụng trang thiết bị, công trình:

+ Tăng thêm phòng xemina, phòng học cho các cán bộ, học viên tại Viện Toán học, đáp ứng nhu cầu xemina, học tập ngày càng tăng của các cán bộ và học viên Viện Toán học.

+ Cầu nối giữa nhà A5 và nhà A6 được hoàn thành tạo điều kiện cho các cán bộ Viện tham gia các hoạt động tổ chức tại nhà A5 và nhà A6 đi lại thuận lợi hơn.

**3. Báo cáo hiệu quả đạt được sau khi dự án kết thúc:**

Dự án được triển khai thực hiện đã bước đầu đạt được một số kết quả quan trọng đúng như mục tiêu đã đề ra:

- Tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất cho Viện Toán học. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cũng như các hoạt động khác của Viện.

**-** Tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, tổ chức các hoạt động giữa nhà A5 và nhà A6.

**4. Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành:**

|  |
| --- |
| **BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH** |
| Tên nhiệm vụ:  **Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học.**Chủ đầu tư : Viện Toán họcCấp quyết định đầu tư: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Địa điểm thực hiện: Viện Toán họcTổng mức đầu tư được duyệt: 580.000.000đ (Năm trăm tám mươi triệu đồng)Thời gian thực hiện: 2017-2018 |

**I/ Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước**

Đơn vị tính: đồng

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên nguồn vốn | Theo Quyết định đầu tư | Thực hiện |
| Đã thanh toán | Chênh lệch |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  Tổng cộng | 580.000.000đ | 580.000.000đ | 0 |
| - Vốn NSNN | 580.000.000đ | 580.000.000đ |  |

**II/ Tổng hợp chi phí đầu tư đề nghị quyết toán:**

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Nội dung chi phí | Dự toán được duyệt | Đề nghị quyết toán | Tăng, giảm so với dự toán  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Tổng số | 580.000.000 | 580.000.000 | 0 |
| 1 | Sửa chữa, xâydựng | 540.000.000 | 540.000.000 | 0 |
| 2 | Quản lý phí | 40.000.000 | 40.000.000 |  |

**III/ Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 258.702.000đIV/ Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Nhóm | Giá trị tài sản (đồng) |
| Thực tế | Quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Tổng số | **321.298.000** |  |
| 1 | Tài sản cố định | 44.600.000 |  |
| 2 | Tài sản lưu động | 276.698.000 |  |

**V/ Thuyết minh báo cáo quyết toán**

1- Tình hình thực hiện nhiệm vụ:

- Những thay đổi nội dung của dự án so với quyết định đầu tư được duyệt:

Không có sự thay đổi

 2- Nhận xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ:

- Chấp hành các trình tự thủ tục quản lý dự án theo đúng quy định của Nhà nước.

- Tiến hành theo đúng các trình tự thủ tục quy định theo luật đấu thầu.

3- Kiến nghị:

  *Hà Nội, ngày... tháng... năm 2018*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập biểu*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Kế toán trưởng*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Chủ đầu tư*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số: 02/QTDA***

### CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ CÓ LIÊN QUAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên văn bản | Ký hiệu; ngày tháng năm ban hành | Cơ quan ban hành | Tổng giá trị được duyệt (nếu có) | Ghi chú |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Quyết định phê duyệt nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học | 162/QĐ-VHL ngày 09/02/2017 | Viện Hàn lâm KH và CNVN | 580.000.000đ |  |
| 2 | Quyết định phê duyệt dự toán chi tiết nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học | 120a/QĐ-VHL ngày 26/04/2017 | Viện Toán học | 580.000.000đ |  |
| 2 | Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cải tạo thư viện Viện Toán học” thuộc nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học  | 224/QĐ-VHL ngày 08/06/2017 | Viện Toán học | 415.000.000đ |  |
| 3 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Cải tạo thư viện Viện Toán học” thuộc nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học |  390/QĐ-VTH ngày 12/12/2017 | Viện Toán học | 415.000.000đ |  |
| 5 | Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây dựng cầu nối nhà A5 và nhà A6” thuộc nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học | 160/QĐ-VTH ngày 20/06/2018 | Viện Toán học | 125.000.000đ |  |
| 6 | Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu “Xây dựng cầu nối nhà A5 và nhà A6” thuộc nhiệm vụ Cải tạo nội thất trụ sở Viện Toán học | 264/VTH ngày 06/09/2018 | Viện Toán học | 123.822.992đ |  |

####  Hà Nội, *ngày... tháng... năm 2018.*

|  |  |
| --- | --- |
| Người lập biểu*(Ký, ghi rõ họ tên)* | **Chủ đầu tư***(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số: 03/QTDA***

### TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ QUA CÁC NĂM

*Đơn vị: Đồng*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Năm | Kế hoạch | Vốn đầu tư thực hiện | Vốn đầu tư quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 2017 | 455.000.000 | 455.000.000 |  |
| 2 | 2018 | 125.000.000 | 125.000.000 |  |

####  Hà Nội, n*gày... tháng... năm 2018*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập biểu*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Kế toán trưởng*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Chủ đầu tư*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |

***Mẫu số: 04/QTDA***

### CHI PHÍ ĐẦU TƯ ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN

### THEO CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC HOÀN THÀNH

*Đơn vị: nghìn đồng*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tên công trình(hạng mục công trình) | Dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư đề nghị quyết toán |
| Tổng số | Gồm |
| GPMB | Xây dựng | Trang thiết bị | Quản lý dự án | Tư vấn | Khác |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Tổng số** | 580.000 |  580.000 |  | 218.702 | 321.298 | 40.000 |  |  |
| - Công trình (HMCT)- Công trình (HMCT) |  |  |  |  |  |  |  |  |

 Hà Nội , ngày... tháng... năm 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập biểu*(Ký, ghi râ hä tªn)* | Kế toán trưởng*(Ký, ghi râ hä tªn)* | Chủ đầu tư*(Ký, ®ãng dÊu, ghi râ hä tªn)* |

# *Mẫu số: 05/QTDA*

### TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG

*Đơn vị: đồng*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên và ký hiệu tài sản** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Giá đơn vị** | **Tổng nguyên giá** | **Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng** | **Nguồn vốn đầu tư** | **Đơn vị tiếp nhận sử dụng** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Tổng số |  |  |  | **44.600.000** |  |  |  |
| 1 | Bảng viết 2 lớp cột lên xuống 2 lớp, từ chống lóa | Cái | 2 | 22.300.000 | 44.600.000 | 28/12/2017 | NSNN | Phòng QLTH |

Hà Nội, ngày... tháng... năm 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Người lập biểu*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Kế toán trưởng*(Ký, ghi rõ họ tên)* | Chủ đầu tư*(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)* |