**Mã hồ sơ: {{so\_ma\_hoa}}**

1. **BÊN BÀN GIAO: CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN**

Người bàn giao: {{BM16\_nguoi\_giao\_mau}}; Chức vụ: Nhân viên

1. **BÊN NHẬN BÀN GIAO:** {{BM16\_Ten\_PTN}}

Người nhận bàn giao: {{BM16\_nguoi\_nhan\_mau}}; Chức vụ: Nhân viên

1. **CHI TIẾT MẪU BÀN GIAO:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên sản phẩm/ hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Xuất xứ, Nhà sản xuất** | **Khối lượng/ số lượng** | **Tiêu chuẩn công bố áp dụng** | **Tem niêm phong** |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-02 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-04 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-06 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-08 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 26AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 01 mẫu 12m |  | 2508876-10 |

1. **YÊU CẦU THỬ NGHIỆM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Phương pháp thử** |
|  | Sản phẩm Dây và cáp cáchđiện bằngPolyvinyl clorua(PVC) có điệnáp danh địnhđến và bằng450/750V | |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Điện trở cách điện ở 70°C (Ω.cm) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 80°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Dây và cáp điện có điện áp làm việc đến 0.6/1kV | |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Điện trở suất khối ở 90°C (Ω.cm) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 135°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc sau lão hóa ở 100°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |

1. **YÊU CẦU KHÁC:** Không

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà nội, ngày … tháng … năm 2025* |
| **BÊN BÀN GIAO**  *(ký, ghi rõ họ tên)* | **BÊN NHẬN BÀN GIAO**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |
| **{{BM16\_nguoi\_giao\_mau}}** | **{{BM16\_nguoi\_nhan\_mau}}** |