|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **BIÊN BẢN NGHIỆM THU ĐỘ DÀY LỚP SƠN**  (Kiểm tra độ dày lớp sơn) |   **THÔNG TIN CHUNG** | | | | | | | | |
| Hợp đồng/đơn hàng số | | |  | | | Nhà thầu thực hiện | |  |
| Phân xưởng | | |  | | | Khu vực | |  |
| Tên thiết bị | | |  | | | Đường ống/khác | |  |
| Bản vẽ liên quan | | |  | | | Ngày thực hiện sơn: | |  |
| **YÊU CẦU**  Nội dung công việc theo yêu cầu của Hợp đồng/đơn hàng đã được Nhà thầu hoàn thành dưới sự giám sát của PMS. | | | | | | | | |
| **KẾT QUẢ**  Nhà thầu đã hoàn thiện phần công việc *sơn lớp thứ…….* với các nội dung như sau: | | | | | | | | |
| **Yêu cầu kỹ thuật** | | | | | | | | **Ghi chú** |
| **Loại sơn** | | **Màu sắc** | | **Lớp** | **Độ dày khô** | | **Đơn vị** |  |
|  | |  | |  |  | | μm |  |
|  | |  | |  |  | | μm |  |
|  | |  | |  |  | | μm |  |
| Tổng | | | | |  | | μm |  |
| **No** | **Vị trí kiểm tra** | | | | **Số điểm đo** | | **Độ dày khô trung bình** | **Kết quả** |
| 1 |  | | | |  | |  |  |
| 2 |  | | | |  | |  |  |
| 3 |  | | | |  | |  |  |
|  |  | | | |  | |  |  |
| Yêu cầu khác (nếu có) : | | | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Các bên liên quan đồng ý và xác nhận** | | | |
|  | **Đại diện Nhà thầu** | **Đại diện MEEC** | |
| Giám sát/nhân viên QC | Phụ trách QC |
| Chữ ký: |  |  |  |
| Tên: |  |  |  |
| Ngày: |  |  |  |