BM.04

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC ĐÀ NẴNG

**ĐIỆN LỰC SƠN TRÀ**

Số……/ 20

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

*Đà Nẵng, ngày ……....tháng ……năm ……..*

# BIÊN BẢN TREO - THÁO CÔNG TƠ 2 CHIỀU

Tên khách hàng:{TEN\_KHANG}Mã KH {MA\_KHANG}

Địa chỉ: {DIA\_CHI} Lộ trình:{LO\_TRINH} Vị trí:{VI\_TRI}

Lý do : Treo mới  ; Kiểm định định kỳ  ; Đứng, cháy  ; Di dời  ; Khác ......................................

1. **CÔNG TƠ : THÁO TREO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số: ............................Loại : ..........................................  Dòng: ................... (A). Áp: .................................. (V)  Hiệu lực KĐ:....................Số tem: ............................... | | | | | Số:............................ Loại :..........................................  Dòng: ....................(A). Áp: ...................................(V)  Hiệu lực KĐ: ................... Số tem:............................... | | | | |
| Giờ hiện tại : ......................... Ngày : ........................ | | | | | Giờ hiện tại :..........................Ngày : ......................... | | | | |
|  | Chiều giao công tơ  (bán điện khách hàng) | | Chiều nhận công tơ  (mua điện khách hàng) | |  | Chiều giao công tơ  (bán điện khách hàng) | | Chiều nhận công tơ  (mua điện khách hàng) | |
| Chỉ số điện  (kWh) | BT(g) |  | BT(n) |  | Chỉ số điện  (kWh) | BT(g) |  | BT(n) |  |
| CĐ(g) |  | CĐ(n) |  | CĐ(g) |  | CĐ(n) |  |
| TĐ(g) |  | TĐ(n) |  | TĐ(g) |  | TĐ(n) |  |
| ∑ KWh (g) |  | ∑ KWh (n) |  | ∑ KWh (g) |  | ∑ KWh (n) |  |
| ∑ KVArh  (g) |  | ∑ KVArh  (n) |  | ∑ KVArh  (g) |  | ∑ KVArh  (n) |  |
| Pmax  (kW) | BT(g) |  | BT(n) |  | Pmax  (kW) | BT(g) |  | BT(n) |  |
| CĐ(g) |  | CĐ(n) |  | CĐ(g) |  | CĐ(n) |  |
| TĐ(g) |  | TĐ(n) |  | TĐ(g) |  | TĐ(n) |  |
| 9h30-  11h30 |  | 9h30-  11h30 |  | 9h30-  11h30 |  | 9h30-  11h30 |  |
| **KIỂM TRA** : Thứ tự pha ABC ;  Pha A : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Pha B : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Pha C : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Số lần lập trình : .........Thời điểm..........................  Tỉ số TU-TI cài:..................T/g Pin còn :.............. | | | | | **KIỂM TRA** : Thứ tự pha ABC ;  Pha A : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Pha B : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Pha C : U =............V, I =...........A, Góc  =..........  Số lần lập trình : .........Thời điểm..........................  Tỉ số TU-TI cài:..................T/g Pin còn :.............. | | | | |
| Tỉ số đấu TU :…………Tỉ số đấu TI :…………  **HSN**: (.…………………...............) | | | | | Tỉ số đấu TU :…………Tỉ số đấu TI :…………  **HSN**: (.…………………...............) | | | | |

1. **TÌNH TRẠNG NIÊM CHÌ MỚI** (viên chì không bị bóp méo, đúng mẫu và dây niêm nguyên vẹn)**:**

Chì kiểm định công tơ có : .................................... viên chì. Ký hiệu : .....................................................................

Chì hộp đấu dây có : .......... viên chì, thùng bảo vệ có ........... viên chì. Ký hiệu :…………………………………

1. **TÍNH KHOÁN :** Trong thời gian treo - tháo công tơ **không cắt điện từ** ………………………….

**đến**……………, điện năng tiêu thụ không qua hệ thống đo đếm được hai bên thống nhất như sau :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Biểu** | **Thời gian t (phút)** | **C.suất trung bình P (kW)** | **Điện năng tính khoán A = P.t/60.HSN (kWh)** |
| BT |  |  |  |
| CĐ |  |  |  |
| TĐ |  |  |  |
| VC |  |  |  |

*Sau khi thực hiện treo- tháo, HTĐĐ hoạt động bình thường. Các bên nhất trí với các nội dung trên. Biên bản này được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.*

**KHÁCH HÀNG**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI TREO THÁO**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**NGƯỜI NIÊM CHÌ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*

**ĐIỆN LỰC SƠN TRÀ**

*(ký và ghi rõ họ tên)*