|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUNG TÂM GIÁO DỤCQUỐC PHÒNG VÀ AN NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  | *Thái Nguyên, ngày tháng năm 20….* |

**HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG, BỔ SUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI**

Số: ……../TTGDQP&AN

Căn cứ bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật thương mại số 36/2005QH11 do Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Kế hoạch số…..ngày…..tháng….năm….của Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh về việc phê duyệt xây dựng ngân hàng câu hỏi thi năm…..;

Căn cứ khả năng và nhu cầu hai bên;

Hôm nay, ngày….tháng ….năm….,tại….;

Chúng tôi gồm:

**Bên A: TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH**

Đại diện: ……………………..Chức vụ:………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………………………………………

Tài khoản: …………………………………………………………………………

**Bên B: KHOA GIÁO VIÊN**

Đại diện: ……………………..Chức vụ:…………………………………………

Sau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đã thống nhất ký hợp đồng xây dựng, bổ sung, ngân hàng câu hỏi thi với các điều khoản như sau:

**Điều 1. Số lượng ngân hàng câu hỏi thi và kinh phí thực hiện.**

1. Số lượng ngân hàng câu hỏi thi

- Số lượng ngân hàng câu hỏi thi xây dựng mới, bổ sung:….học phần. Trong đó: Số lượng ngân hàng xây dựng mới:…học phần, Số lượng ngân hàng thực hiện bổ sung:…học phần (chi tiết ngân hàng câu hỏi thi có bảng phụ lục kèm theo)

2. Tổng dự trù kinh phí xây dựng, bổ sung nghiệm thu ngân hàng câu hỏi thi cấp Khoa: …………………………………….

- Tổng số tiền bằng chữ:

- Phân bổ kinh phí cho xây dựng mới, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi và nghiệm thu cấp Khoa được áp dụng theo quy chế Quy định của Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên.

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ…….đến …………..

**Điều 2. Phương thức và tiến độ thanh toán.**

- Phương thức thanh toán: Thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Thanh toán theo khối lượng nghiệm thu thực tế.

- Thanh toán cho cá nhân trực tiếp tham gia xây dựng ngân hàng câu hỏi thi và nghiệm thu cấp Khoa.

**Điều 3. Trách nhiệm của mỗi bên**

***\* Bên A chịu trách nhiệm:***

- Triển khai kế hoạch xây dựng, bổ sung ngân hàng câu hỏi thi;

- Phối hợp với bên B giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan;

- Tổ chức nghiệm thu cấp Trung tâm;

- Chịu trách nhiệm về tính bảo mật của ngân hàng câu hỏi thi;

- Thanh toán hợp đồng cho bên B ngay sau khi thanh lý hợp đồng.

***\* Bên B chịu trách nhiệm***:

- Tổ chức xây dựng mới hoặc bổ sung cho bên A các ngân hàng câu hỏi thi (*theo bảng kê chi tiết phụ lục hợp đồng kèm theo*):

- Tổ chức nghiệm thu các ngân hàng câu hỏi thi đảm bảo yêu cầu về chất lượng chuyên môn theo đúng quy định;

- Cung cấp cho bên A các hồ sơ liên quan đến quá trình nghiệm thu;

- Chịu trách nhiệm về tính bảo mật của ngân hàng câu hỏi thi;

- Thực hiện bàn giao ngân hàng câu hỏi thi cho Bên A theo đúng quy định và tiến độ;

**Điều 4. Điều khoản chung**

Các bên, đại diện của các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các nội dung, điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng, không bên nào được đơn phương sửa đổi nội dung Hợp đồng. Mọi bổ sung, sửa đổi các điều khoản của Hợp đồng phải được hai bên thống nhất bằng văn bản hoặc Phụ lục Hợp đồng. Nếu có vấn đề gì trở ngại hoặc phát sinh trong quá trình thực hiện, hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết. Bên nào vi phạm các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng thì bên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và bồi hoàn kinh phí.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản./.

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN A** | **ĐẠI DIỆN BÊN B** |

|  |  |
| --- | --- |
| ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊNTRUNG TÂM GIÁO DỤCQUỐC PHÒNG VÀ AN NINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|  | *Thái Nguyên, ngày tháng năm 2021* |

**PHỤ LỤC KÈM THEO HỢP ĐỒNG SỐ ……/TT GDQP&AN**

**VỀ VIỆC XÂY DỰNG, BỔ SUNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên học phần | Hệ đào tạo | Hình thức thi | | | Đơn giá tổng (100%) | Đơn giá cho XD NHĐ (75%) | Đơn giá nghiệm thu cấp Khoa  (10%) | Thành tiền | Thời gian hoàn thành | Ghi chú |
| Tự luận | Vấn đáp | Trắc nghiệm |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | | | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)=*  *(4)\*6*  *+(4)\*7* | *(9)* | *(10)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tổng số tiền bằng chữ:………………………

Tổng số ngân hàng câu hỏi thi:……………….