**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**HỢP ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ**

Số:…/…../HĐUTĐT(1)

Căn cứ vào Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Luật Thương mại năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019;

Căn cứ vào Luật Đầu tư năm 2020;

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của mỗi bên và sự thỏa thuận đạt được giữa hai bên.

Tại …. ngày… tháng… năm… Chúng tôi gồm có:

**BÊN ỦY THÁC ĐẦU TƯ (BÊN A) (2)**:

Họ và tên: Ông Nguyễn Văn A

CMND/CCCD số: … cấp ngày … Nơi cấp…

Địa chỉ thường trú: Số …  Phường Đ… , Thành phố X…, Tỉnh Y…

Điện thoại: ….

Tài khoản số: ….. mở tại Ngân hàng …. chi nhánh Thành phố X, tỉnh Y.

**BÊN NHẬN ỦY THÁC ĐẦU TƯ (BÊN B) (3):** Công ty Cổ phần C

Mã số thuế: ….  do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Y cấp lần đầu ngày… tháng… năm….

Địa chỉ trụ sở chính: Số … đường Lý Thường K…, Phường Quang T…, Thành phố X, Tỉnh Y.

Người đại diện: Ông Phạm Văn P                       Chức danh: Giám đốc

CMND/CCCD: …  cấp ngày …..  Nơi cấp: ….

Địa chỉ thường trú: Số … đường Lê L…,  Phường Trần Hưng Đ…, Thành phồ X, Tỉnh Y.

Tài khoản số: ….. mở tại Ngân hàng ….  chi nhánh Thành phố X.

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Ủy thác đầu tư với các điều khoản như sau:

**Điều 1. Nội dung công việc hợp đồng ủy thác đầu tư (4)**

* 1. Bên A ủy thác cho Bên B thực hiện hoạt động đầu tư vào dự án xây dựng Khu đô thị …do Bên B là chủ đầu tư. Dự án xây dựng này có vị trí tại Đường DT…, Phường Đại M…, Quận Nam T…, thành phố H.

1.2. Số tiền ủy thác đầu tư là: 800.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm triệu đồng).

1.3. Thời hạn ủy thác đầu tư: 24 tháng.

Từ ngày… tháng… năm  đến ngày… tháng… năm….

**Điều 2. Phân chia lợi nhuận và cách thức thanh toán hợp đồng ủy thác đầu tư (5)**

2.1. Phân chia lợi nhuận:

– Lợi nhuận sẽ được phân chia hàng tháng nếu tháng đó có lợi nhuận. Bên A sẽ được hưởng …% và bên B được hưởng …% lợi nhuận. Lợi nhuận hàng tháng được chia vào ngày cuối tháng.

– Trong trường hợp rủi ro, tháng nào bị lỗ thì số lỗ đó được dùng để trừ vào lợi nhuận tháng sau. Phần lợi nhuận còn lại của tháng sau đó mới được dùng để phân chia lợi nhuận cho các bên.

– Lợi nhuận sau khi đã được chia cho Bên B thì sẽ hoàn toàn thuộc về Bên B. Trong trường hợp rủi ro, tài khoản sau đó nếu có bị lỗ thì Bên B cũng không phải bỏ số tiền lợi nhuận đã chia trước đó để bù số lỗ sau này.

2.2. Phương thức thanh toán:

Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

Đồng tiền thanh toán: Việt Nam đồng

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ các bên (6)**

3.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Yêu cầu Bên B cung cấp tài liệu về quyền được nhận ủy thác đầu tư.

– Giám sát kiểm tra Bên B thực hiện hợp đồng.

– Yêu cầu Bên B cung cấp thông tin về việc thực hiện hợp đồng.

– Nghĩa vụ thanh toán chi phí ủy thác cho Bên B theo quy định tại hợp đồng.

– Chuyển vốn cho Bên B như thỏa thuận.

3.2. Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

–  Được nhận chi phí ủy thác theo thỏa thuận.

– Từ chối yêu cầu của Bên A nếu vi phạm quy định của pháp luật.

– Yêu cầu Bên A cung cấp các tài liệu cần thiết để thực hiện hoạt động.

– Thực hiện đúng nội dung cam kết trong hợp đồng.

– Thông báo kịp thời nội dung thực hiện hoạt động đầu tư cho Bên A.

**Điều 4. Phương thức giải quyết tranh chấp (7)**

Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được ghi trong hợp đồng ủy thác đầu tư.

Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng và hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành, hai bên có thể giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 5. Hiệu lực hợp đồng**

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản.

|  |  |
| --- | --- |
| **Đại diện Bên A** | **Đại diện Bên B** |