|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH**  **NGỌC TUẤN - NAGAOKA**  **---\*---**  **BM201-05/ Rev 03; 11/05/2022** | | | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **---\*---** | |
| Hưng Yên, ngày: ………/…...…/20……. | | | | |
| **HỢP ĐỒNG**  **Dịch vụ cấp nước sạch** | | | | |
|  | **---\*---** | | | Mã KH: |
| **Tại Văn phòng Công ty TNHH Nước Sạch Ngọc Tuấn - Nagaoka. Chúng tôi gồm có:** | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **ĐẠI DIỆN BÊN A CUNG CẤP DỊCH VỤ NƯỚC SẠCH\_(Nhà máy nước sạch Ngọc Tuấn)** | | | | Công ty: | **CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH NGỌC TUẤN - NAGAOKA** | | | Đại diện | **Ông NGUYỄN NGỌC TUẤN** Chức vụ: **Giám đốc** | | | ĐKKD/MST: | **0900996305** Cấp ngày: **08/08/2016** Nơi cấp: **Sở KHĐT Tỉnh Hưng Yên** | | | Địa chỉ trụ sở: | **Thôn Tạ Thượng - Xã Chính Nghĩa - Huyện Kim Động - Hưng Yên - Việt Nam** | | | Điện thoại: | **1900 9206** Hoặc hotline: **0961 284 020** | | | Email: | **info@nuocngoctuan.com** Website: **https://nuocngoctuan.com** | | | Số tài khoản: | 111002683659 | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN Hưng Yên | | 1018222859 | Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam - CN Hưng Yên | | 46510000496333 | Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hưng Yên | | 2403201003871 | Ngân hàng NN &Phát Triển Nông Thôn Việt Nam - CN Hưng Yên | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **ĐẠI DIỆN CHO BÊN B KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH** | | | | | Đại diện Ông/Bà: | ………………………………………………………………………………………………………….. | | | | Địa chỉ: | ………………………………………………………………………………………………………….. | | | | Địa chỉ lắp đặt: | ………………………………………………………………………………………………………….. | | | | CMT/CCCD: | ………………………… | Cấp ngày: ……/……/20….. | Nơi cấp: ………..……..…………… | | Mobile 1: | ……………………………….… Mobile 2: ……………………………………………….………… | | | | Email: | …………………………………………………………………………………………..…………….. | | | | | | | |
| **Sau khi bàn bạc thống nhất, hai bên tự nguyện ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước với nội dung như sau:** | | | | |
| **Điều 1: Nội dung thỏa thuận**  Bên A đồng ý cung cấp nước sạch cho Bên B với thông tin nhân khẩu khách hàng sử dụng nước như sau:  Tổng số nhân khẩu: ...............................................................................................................................................  Mục đích sử dụng nước: .......................................................................................................................................  Vị trí điểm đấu nối: .................................................................................................................................................  Đồng hồ đo nước: ..................... loại: ....................................................................................................................  Mã số đồng hồ nước: ……………………………………………………………………...............................................  **Điều 2: Giá cung cấp nước và phí dịch vụ**  Giá cung cấp nước: Là giá bán nước sạch cho từng mục đích sử dụng theo quy định của cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thanh toán, Bên A sẽ thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản khi có sự điều chỉnh.  **Điều 3: Điều kiện về chất lượng dịch vụ**   * 1. Bên A có trách nhiệm cấp nước sạch cho Bên B đáp ứng nhu cầu về khối lượng, đảm bảo chất lượng vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế.   2. Chất lượng nước sạch của Bên A cung cấp đến Bên B đảm bảo theo tiêu chuẩn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch (QCVN 01-1:2018/BYT) do Bộ Y Tế ban hành theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018.   3. Bên A đáp ứng yêu cầu về áp lực, lưu lượng và thời gian bơm 24/7 đảm bảo tính liên tục tại điểm đầu nối của Bên B theo hướng dẫn thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn tại Thông tư số 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây Dựng.   **Điều 4: Phương thức ghi số đồng hồ và thanh toán**   * 1. Ghi số đồng hồ * Bên B thanh toán cho Bên A khối lượng nước tiêu thụ thể hiện qua Đồng hồ đo nước. Đồng hồ đo nước được kiểm định theo quy định của Cơ Quan Tiêu chuẩn Đo Lường chất lượng Việt Nam. * Bên A sẽ ghi chỉ số đồng hồ và thu tiền nước theo chu kỳ cố định 01 tháng/lần. Nếu Bên A cần phải thay đổi chu kỳ ghi và thu tiền nước thì sẽ báo trước cho Bên B trong thời gian 05 ngày. * Trường hợp đồng hồ nước bị đứng đột ngột (không do tác nhân từ bên ngoài) thì khối lượng nước trong kỳ được tính bằng trung bình 3 kỳ liên tiếp trước đó hoặc sau đó có đồng hồ chạy bình thường.   4.2. Thanh toán tiền   * Bên B thanh toán cho Bên A theo hóa đơn tiền nước định kỳ bằng hình thức:   󠇆 Tiền mặt 󠇆󠄜 Chuyển khoản 󠇆󠄜 Trả qua thẻ ATM 󠇆󠄜 Nhờ thu qua Ngân hàng   * Khi nhận được giấy báo thanh toán, Bên B có trách nhiệm thanh toán một lần và toàn bộ cho bên A trong vòng 5 ngày theo thời gian quy định tại các nơi thu tiền nước của Bên A. Trường hợp Bên A đã gửi thông báo đề nghị thanh toán nợ tiền nước quá hạn lần 2 cho Bên B mà Bên B vẫn chưa thanh toán thì trong vòng 03 ngày kể từ ngày gửi thông báo, Bên A sẽ tạm ngưng cấp nước tại các địa chỉ sử dụng nước của Bên B. Việc cấp nước trở lại chỉ được thực hiện sau 24 giờ khi mọi tồn tại đã được giải quyết xong và Bên B phải trả chi phí nhân công đóng mở nước theo quy định hiện hành của Bên A. Trường hợp Bên B tái phạm thì tuỳ theo mức độ vi phạm, Bên A có thể kéo dài thời gian ngừng cấp nước hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng. * Trường hợp Bên B chậm trả tiền nước so với thời hạn thanh toán được quy định thì phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho Bên A theo lãi suất vay ngân hàng của Bên A. * Đối với trường hợp các công trình xây dựng, các hộ thuê mặt bằng kinh doanh hoặc lưu trú dài hạn (từ 12 tháng trở lên) tùy theo nhu cầu và mục đích sử dụng nước, hai bên sẽ có thỏa thuận cụ thể về việc ứng trước tiền nước. Số tiền này sẽ được hoàn trả khi chấm dứt hợp đồng.   **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B**   * 1. Bên B có các quyền sau: * Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, đảm bảo về chất lượng dịch vụ. * Yêu cầu đơn vị cấp nước kịp thời khôi phục việc cấp nước khi có sự cố. * Được kiểm tra, giám sát việc ghi chỉ số Đồng hồ đo nước. * Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán. * Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các đơn vị khác có liên quan. * Các quyền khác theo quy định của pháp luật.   1. Bên B có các nghĩa vụ sau: * Thanh toán tiền nước đầy đủ, đúng thời hạn, sử dụng nước đúng mục đích và thực hiện các thoả thuận khác trong hợp đồng dịch vụ cấp nước. * Không được tự ý tháo gỡ, thay thế vật tư phía trước cụm đồng hồ hoặc di chuyển Đồng hồ đo nước sang vị trí khác so với vị trí lắp đặt ban đầu của Bên A trừ khi được Bên A đồng ý trước bằng văn bản và Bên B phải chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc di chuyển Đồng hồ đo nước. * Thông báo kịp thời cho đơn vị cấp nước khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, mất an toàn cho người và tài sản như: Đồng hồ nước bị mất, bị hư, bị đứt chì niêm, mất nước, nước yếu, chưa ghi thu tiền nước…. Trong trường hợp Bên B làm mất đồng hồ hoặc hư hại các thiết bị đo nước, Bên B phải có trách nhiệm hoàn trả và bồi thường toàn bộ chi phí lắp đặt, sửa chữa, thay thế mới và thiệt hại thực tế liên quan khác\_(Ngoại trừ có tác động từ bên thứ 3 phá hoại). * Tạo điều kiện để Bên A kiểm tra, ghi chỉ số của Đồng hồ đo nước, thu tiền nước, kiểm tra, bảo trì, sửa chữa, thay thế đồng hồ khi có sự cố và thay mới định kỳ Đồng hồ đo nước. * Nếu nghi ngờ đồng hồ nước chạy không chính xác hoặc có sự tính toán nhầm lẫn, khách hàng có quyền khiếu nại và cùng với Bên A kiểm tra, xác minh làm cơ sở khấu trừ hoặc truy thu thêm tiền nước vào tháng kế tiếp. Trong thời gian chờ kết luận của việc xác minh, khách hàng vẫn phải thanh toán tiền nước theo hóa đơn được phát hành. * Khi không có nhu cầu sử dụng nước phải có đơn xin tạm ngưng cấp nước. * Sử dụng nước đúng mục đích, không được cung cấp nước cho người khác khi chưa có sự đồng ý của Bên A. Nếu phát hiện, Bên A sẽ truy thu và tạm ngừng việc cung cấp nước cho Bên B. * Bồi thường khi gây thiệt hại cho Bên A và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật. Đối với nước sử dụng không qua đồng hồ, Bên A sẽ truy thu căn cứ vào lượng nước thực tế sử dụng của Bên B với mức giá cao nhất. Ngoài ra, Bên B còn phải thanh toán các chi phí liên quan đến việc hoàn trả lại đường ống nhánh, đồng hồ như ban đầu và phải chịu xử phạt hành chính của cơ quan có thẩm quyền. * Thanh toán chi phí khi có yêu cầu di dời đồng hồ, nâng cấp đồng hồ hay ống nhánh để phục vụ cho nhu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng. Trường hợp Bên B làm mất hoặc hư hỏng do lỗi chủ quan của Bên B thì Bên B phải trả chi phí thay đồng hồ mới hoặc sửa chữa liên quan khác. * Không đấu chung hệ thống cấp nước của Bên A với hệ thống nước khác; không làm sai lệch đo đếm hoặc vô hiệu hoá đồng hồ nước. Bảo quản không làm đứt các chì niêm đồng hồ nước; không tự ý thay đổi hoặc sửa chữa ống nhánh; đảm bảo vị trí nơi đặt đồng hồ nước thuận lợi cho việc đọc số và sửa chữa đồng hồ nước khi cần thiết; chịu trách nhiệm quản lý đường ống trong gia đình của mình. * Không được dùng máy bơm hút nước trực tiếp trên đường ống cấp nước hoặc đấu chung nguồn nước khác vào hệ thống nước của Bên A. * Không được cấp bán lại hoặc đấu nối sang đối tác thứ 3 mà không được sự đồng ý của Bên A.   **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Bên A**   * 1. Bên A có các quyền sau: * Hoạt động kinh doanh cấp nước theo các quy định của Nhà nước, được phép vào khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước để thao tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị cấp nước, đường ống và Đồng hồ đo nước. * Được kiểm tra định kỳ, đột xuất đối với chủng loại, tình trạng và tình hình hoạt động của thiết bị đã hoặc sẽ được đấu nối vào mạng lưới cấp nước của Bên A và được bồi thường thiệt hại do khách hàng sử dụng nước gây ra theo quy định của pháp luật. * Được quyền tháo gỡ thu hồi hệ thống cấp nước đã lắp đặt cho khách hàng nếu khách hàng không sử dụng nước liên tục trong 2 tháng hoặc nhiều hơn 3 lần vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền nước. * Ngừng dịch vụ cấp nước khi Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước đầy đủ, đúng thời hạn hoặc khi phát hiện Bên B có hành vi vi phạm đến hệ thống cấp nước của Bên A dưới mọi hình thức như đã nêu tại Điều 5.2. * Các quyền khác theo quy định của pháp luật.   1. Bên A có các nghĩa vụ sau: * Tuân thủ các quy trình, quy phạm vận hành hệ thống cấp nước. * Xử lý sự cố, khôi phục việc cấp nước. * Bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ theo quy định. * Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc bằng văn bản trước 03 ngày khi tạm ngưng cấp nước để phục vụ việc tu bổ, sửa chữa định kỳ (trừ trường hợp sự cố đột xuất) và các quy định mới liên quan đến việc cung cấp và sử dụng nước. * Bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng nước theo quy định của pháp luật. * Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.   **Điều 7: Sửa đổi hợp đồng**   * 1. Trường hợp Bên B có các thay đổi về mục đích sử dụng nước, nhân khẩu, người đứng tên hợp đồng, mã số thuế, ngân hàng thanh toán hoặc hình thức thanh toán… thì thông báo cho Bên A trước 15 ngày để cùng điều chỉnh hoặc ký lại hợp đồng.   2. Trường hợp Bên B chuyển giao bất động sản cho đối tượng khác như: Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng… thì phải chuyển giao cả quyền sử dụng đồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải đăng ký sử dụng nước và ký lại hợp đồng với Bên A.   3. Trong thời gian khách hàng sử dụng nước tiếp theo chưa ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước thì vẫn chịu trách nhiệm về việc sử dụng nước, chấp hành các quy định về cung cấp, sử dụng nước, bảo vệ công trình nước hiện hành; đồng thời phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ của Bên B cho Bên A (nếu có).   **Điều 8: Chấm dứt hợp đồng**   * 1. Hợp đồng được chấm dứt một trong các trường hợp sau: * Hết thời hạn mà các bên không có nhu cầu gia hạn. * Bên B vi phạm nghĩa vụ thanh toán tiền nước, các nghĩa vụ đã cam kết và những quy định hiện hành khác. * Bên B là pháp nhân bị giải thể hoặc phá sản hoặc là cá nhân bị chết, tuyên bố là đã chết mà không có người thừa kế toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của Bên B theo Hợp Đồng. * Hai bên thỏa thuận thanh lý và chấm dứt hợp đồng.   1. Khi phát sinh một trong các trường hợp nêu tại Điều 8.1 này, Bên A sẽ ngừng cấp nước và ghi xác nhận chỉ số Đồng hồ đo nước tại thời điểm ngừng cung cấp nước, các bên sẽ thực hiện và hoàn thành toàn bộ các trách nhiệm, nghĩa vụ của mình theo Hợp Đồng và quy định của pháp luật.   **Điều 9: Thời gian - Hiệu lực của hợp đồng**   * 1. Hợp đồng này do các bên lập và ký kết hoàn toàn tự nguyện và có hiệu lực trong thời gian 5 năm kể từ ngày hiệu lực của Hợp đồng này, trừ khi không được gia hạn hoặc chấm dứt trước hạn theo quy định của Hợp đồng.   2. Hợp đồng này sẽ tự động được gia hạn (không hạn chế số lần gia hạn) với thời hạn của mỗi lần gia hạn là 5 năm, trừ trường hợp một trong các bên có thông báo gửi bên còn lại về việc không muốn gia hạn Hợp đồng hoặc Bên A có thông báo về việc ký kết hợp đồng mua nước sinh hoạt mới vào ngày Hợp Đồng này hết hạn.   3. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành hai (02) bản bằng tiếng Việt. Bên B giữ một (01) bản, Bên A giữ một (01) bản. | | | | |
| **ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH** **SỬ DỤNG NƯỚC SẠCH** | | **CÔNG TY TNHH NƯỚC SẠCH** **NGỌC TUẤN - NAGAOKA** | | |