|  |  |
| --- | --- |
| {d.don\_vi\_giao\_phieu\_id.don\_vi\_cha\_id.ten\_don\_vi:upperCase()} |  |
| **{d.don\_vi\_giao\_phieu\_id.ten\_don\_vi:upperCase()}** | Số phiếu : {d.so\_phieu} |

**PHIẾU CÔNG TÁC**

1. **Cấp cho**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Người lãnh đạo công việc: | | | | | {d.lanh\_dao\_cong\_viec\_id.full\_name} | | | |
| 1.2. | Người chỉ huy trực tiếp: | | | | {d.phieu\_giao\_viec\_id.chi\_huy\_truc\_tiep\_id.full\_name} | | | | |
| 1.3. | Nhân viên đơn vị công tác: | | | | | | {d.nhan\_vien\_don\_vi\_cong\_tac} | | |
| 1.4. | Địa điểm công tác: | | |  | | | | | |
| * Vị trí: {d.vi\_tri} | | | | | | | | | |
| * Khoảng cột: {d.khoang\_cot} | | | | | | | | | |
| * Đường dây: | | | |  |  | | --- | --- | | {d.duong\_day[i].stt}, | {d.duong\_day[i].ten\_duong\_day} | | {d.duong\_day[i+1].stt}, | {d.duong\_day[i+1].ten\_duong\_day} | | | | | | | |
| 1.5. | Nội dung công tác: | | | {d.phieu\_giao\_viec\_id. noi\_dung\_cong\_tac } | | | | | |
| 1.6. | Thời gian bắt đầu kế hoạch: | | | | | | | Bắt đầu công việc: | {d.thoi\_gian\_cong\_tac\_bat\_dau} |
| Kết thúc công việc: | {d.thoi\_gian\_cong\_tac\_ket\_thuc} |
| 1.7. | Điều kiện để tiến hành công việc | | | | | | | | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | TT | Thiết bị/ĐD | Điều kiện | | {d.dieu\_kien\_tien\_hanh\_id[i].stt} | {d.dieu\_kien\_tien\_hanh\_id[i].ten\_duong\_day} | {d.dieu\_kien\_tien\_hanh\_id[i].dieu\_kien\_id.ten\_dieu\_kien\_an\_toan} | | {d.dieu\_kien\_tien\_hanh\_id[i+1].stt} | {d.dieu\_kien\_tien\_hanh\_id[i+1].ten\_duong\_day} |  | | | | | | | | | | |
| Phiếu công tác cấp ngày: {d.thoi\_gian\_cap\_phieu}. | | | | | | | | | |
| - Người cấp phiếu: {d.nguoi\_cap\_phieu\_id.full\_name} Chức vụ: {d.nguoi\_cap\_phieu\_id.role\_id[0].name} | | | | | | | | | |
| Chữ ký: | |  | | | | | | | |

1. **Thủ tục cho phép công tác**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2.1. | Những thiết bị, đường dây, đoạn đường dây đã cắt điện : | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | Thời gian | Thiết bị, ĐD, đoạn ĐD đã cắt điện | Đơn vị QLVH | Người cho phép | Đánh dấu | | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].thoi\_gian\_cat\_dien} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].ten\_duong\_day} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].don\_vi\_id.ten\_don\_vi} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i]. nguoi\_cho\_phep} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].da\_cat\_dien} | | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i+1].thoi\_gian\_cat\_dien} |  |  |  |  | | | |
| 2.2. | Đã tiếp đất tại các vị trí : | |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | Thời gian | Vị trí | Tiếp đất | Đơn vị QLVH | Người cho phép | Đánh dấu | | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].thoi\_gian} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].vi\_tri\_id.ten\_vi\_tri} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].tiep\_dat} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].don\_vi\_id.ten\_don\_vi} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].nguoi\_ban\_giao} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i].da\_thuc\_hien} | | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_tiep\_dat\_id[i+1].thoi\_gian} |  |  |  |  |  | | | |
| 2.3. | Đã làm rào chắn và treo biển tại : | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | Thời gian | Vị trí | Rào chắn, biển báo | Đánh dấu | | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i].thoi\_gian} | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i].vi\_tri\_id.ten\_vi\_tri} | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i].rao\_chan\_bien\_bao} | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i].da\_thuc\_hien} | | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_rao\_chan\_bien\_bao\_id[i+1].thoi\_gian} |  |  |  | | | |
| 2.4. | Phạm vi được phép làm việc : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | TT | Vị trí/ĐD/Thiết bị | Phạm vi được phép làm việc | | {d.thu\_tuc\_pham\_vi\_lam\_viec\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_pham\_vi\_lam\_viec\_id[i].vi\_tri\_id.ten\_vi\_tri} | {d.thu\_tuc\_pham\_vi\_lam\_viec\_id[i].pham\_vi\_duoc\_phep\_lam\_viec} | | {d.thu\_tuc\_pham\_vi\_lam\_viec\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_pham\_vi\_lam\_viec\_id[i+1].vi\_tri\_id.ten\_vi\_tri} |  | | | |
| 2.5. | Cảnh báo, chỉ dẫn cần thiết : | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | TT | Cảnh báo tai nạn | Chỉ dẫn biện pháp an toàn | Đánh dấu | | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i].canh\_bao\_tai\_nan} | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i].chi\_dan\_bien\_phap\_an\_toan} | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i].da\_thuc\_hien} | | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_canh\_bao\_chi\_dan\_id[i+1].canh\_bao\_tai\_nan} |  |  | | | |
| 2.6. | Cho phép Đơn vị công tác làm việc lúc {d.thoi\_gian\_cho\_phep\_cong\_tac } | |
| - Người cho phép : {d.nguoi\_cho\_phep\_id.full\_name} | | |
| Chữ ký: | |  |

1. **Tiếp nhận nơi làm việc**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.1. | Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường : | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | TT | Đã kiểm tra những biện pháp an toàn tại hiện trường | Đánh dấu | | 1 | Đơn vị QLVH đã thực hiện đủ và đúng các biện pháp an toàn | {d.da\_thuc\_hien\_bien\_phap\_an\_toan} | | 2 | Đơn vị công tác cần làm thêm các biện pháp an toàn | {d.can\_lam\_them\_bien\_phap\_an\_toan} | | | |
| 3.2. | Đã làm thêm các biện pháp an toàn và tiếp đất tại | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | Thời gian | Vị trí | Biện pháp an toàn/Tiếp đất di động | Đánh dấu | | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i].stt} | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i].thoi\_gian} | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i].vi\_tri\_id.ten\_vi\_tri} | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i].bien\_phap\_an\_toan} | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i].da\_thuc\_hien} | | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i+1].stt} | {d.bien\_phap\_an\_toan\_bo\_sung\_id[i+1].thoi\_gian} |  |  |  | | | |
| Bắt đầu tiến hành công việc vào lúc {d.thoi\_gian\_bat\_dau} | | |
| - Người lãnh đạo công việc: {d.lanh\_dao\_cong\_viec\_id.full\_name} Chức vụ: {d.lanh\_dao\_cong\_viec\_id.role\_id[0].name} | | |
| Chữ ký: | |  |
| - Người chỉ huy trực tiếp: {d.phieu\_giao\_viec\_id.chi\_huy\_truc\_tiep\_id.full\_name} Chức vụ: {d.phieu\_giao\_viec\_id.chi\_huy\_truc\_tiep\_id.role\_id[0].name} | | |
| Chữ ký: | |  |
| - Người giám sát an toàn điện: {d.giam\_sat\_an\_toan\_id.full\_name} Chức vụ: {d.giam\_sat\_an\_toan\_id.role\_id[0].name} | | |
| Chữ ký: | |  |

1. **Danh sách nhân viên đơn vị công tác (và thay đổi người nếu có)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Họ tên | Vào vị trí làm việc | | Ra khỏi vị trí làm việc | |
| Thời gian | Ký tên | Thời gian | Ký tên |
| {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].stt} | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].ten\_nhan\_vien} | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].thoi\_gian\_vao} | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].xac\_nhan\_vao} | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].thoi\_gian\_ra} | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i].xac\_nhan\_ra} |
| {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i+1].stt} |  | {d.danh\_sach\_nhan\_vien\_id[i+1].thoi\_gian\_vao} |  |  |  |

1. **Cho phép làm việc và kết thúc công tác hàng ngày, di chuyển nơi làm việc**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Địa điểm công tác | Thời gian | | Người chỉ huy trực tiếp | Người cho phép |
| Bắt đầu | Kết thúc |
| {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].stt} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].ten\_vi\_tri} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].thoi\_gian\_bat\_dau} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].thoi\_gian\_ket\_thuc} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].chi\_huy\_ky} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i].nguoi\_cho\_phep\_ky} |
| {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i+1].stt} | {d.cong\_tac\_hang\_ngay\_id [i+1].ten\_vi\_tri} |  |  |  |  |

1. **Kết thúc công tác**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. Toàn bộ công tác đã kết thúc, dụng cụ thu dọn, người, tiếp đất và biện pháp an toàn do Đơn vị công tác làm đã rút hết đảm bảo an toàn đóng điện. Người chỉ huy trực tiếp trả lại nơi làm việc cho ông (bà) {d.nguoi\_cho\_phep\_id.full\_name} chức vụ : {d.nguoi\_cho\_phep\_id.role\_id[0].name } đại diện đơn vị quản lý lúc {d.thoi\_gian\_ket\_thuc} | | | |
| Người chỉ huy trực tiếp: {d.phieu\_giao\_viec\_id.chi\_huy\_truc\_tiep\_id.full\_name} | Chữ ký: |  | |
| Người lãnh đạo công việc : {d.lanh\_dao\_cong\_viec\_id.full\_name} | Chữ ký: |  | |
| 6.2. Đã tiếp nhận và kiểm tra nơi làm việc, phiếu công tác đã khóa lúc {d.thoi\_gian\_khoa\_phieu} | | | |
| Người cho phép : {d.nguoi\_cho\_phep\_id.full\_name} | Chữ ký: |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | TT | Thời gian | Bàn giao thiết bị, ĐD, đoạn ĐD | Đơn vị QLVH | Người cho phép | Đánh dấu | | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].stt} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].thoi\_gian\_ban\_giao} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].duong\_day\_id.ten\_duong\_day} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].don\_vi\_id.ten\_don\_vi} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i]. nguoi\_cho\_phep} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i].da\_ban\_giao} | | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i+1].stt} | {d.thu\_tuc\_cat\_dien\_id[i+1].thoi\_gian\_ban\_giao} |  |  |  |  | | | | |
| Đã kiểm tra hoàn thành phiếu công tác {d.thoi\_gian\_hoan\_thanh} | | | |
| Người cấp phiếu: {d.nguoi\_cap\_phieu\_id.full\_name} | Chữ ký: | |  |