QT.ĐTMS.02/BM01

CÔNG TY CỔ PHẦN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

PC1 MIỀN NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ------------------------------------**

**----------------------** *Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2025.*

GIẤY ĐỀ NGHỊ CẤP VẬT TƯ

V/v: Trình cấp vật tư phục vụ công tác thi công.

Công trình: Đường dây 220kV Sông Mây - Tam Phước

**Hạng mục: Phần Móng**

**Kính gửi:**

* **Ông Phó Tổng Giám đốc Công ty;**
* **Phòng Điều hành dự án.**
  + Căn cứ vào tình hình thi công trên công trường.

Ban Điều hành dự án kính đề nghị ông Phó Tổng Giám đốc Công ty và Phòng Điều hành dự án cung cấp vật tư phục vụ thi công công trình với số lượng cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chủng loại vật tư** | **Đơn vị** | **Khối lượng** | | | | **Ghi chú** |
| **Tiên lượng** | **Đã cấp** | **Đề nghị cấp** | **Còn lại** |
| **I** | **Móng VT39 (4T50-80-XL)** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thép F08 - AI | kg | 2.338,82 | - | 2.338,82 | - |  |
| 2 | Thép F10 - AIII | kg | 1.144,77 | - | 1.144,77 | - |  |
| 3 | Thép F14 - AIII | kg | 9.079,69 | - | 9.079,69 | - |  |
| 4 | Thép F25 - AIII | kg | 11.502,63 | - | 11.502,63 | - |  |
| 5 | Thép F28 - AIII | kg | 6.020,52 | - | 6.020,52 | - |  |
| 6 | STUBAR | Bộ | 4,00 | - | 4,00 | - | Stubar, tiếp địa có tại  kho Trảng Bom |
| 7 | Tiếp địa TĐ4x40-32 | bộ | 1,00 | - | 1,00 | - |
| **Tổng thép** | |  | **30.086,43** | **-** | **30.086,43** | **-** |  |

***Ghi chú:***

* + Thời gian đề nghị cấp: ngày 06/02/2025
  + Địa điểm tiếp nhận: Tại vị trí móng 39 thuộc Tam Phước - Biên Hòa - Đồng Nai. Công ty Minh Phương Mr Định SDT: +84 977 408 985

Kính đề nghị Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phòng Điều hành dự án xem xét giải quyết. Trân trọng!

**P. TỔNG GIÁM ĐỐC P. ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN Ban ĐHDA**

****

**Trần Ngọc Dũng**