|  |
| --- |
| CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  Thanh Hóa, ngày tháng năm2015 |

**BIÊN BẢN .............**

**NGHIỆM THU HOÀN THÀNH BỘ PHẬN CÔNG TRÌNH,**

**GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG**

Dự án: Phân kỳ đầu tư giai đoạn I đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Gói thầu : Số 2 đoạn Km20+00 -:- Km40+00

Hạng mục : Thi công giếng cát.

Địa điểm xây dựng : huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

**1. Đối tượng nghiệm thu:** Thi công giếng cát

Lý trình : Km37+276, 18 -:- Km37+531,83.

**2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:**

**2.1. Tư vấn giám sát : Ban QLDA Giao thông I Thanh Hóa.**

- Ông: Văn Đình Dương Chức vụ: P. Trưởng phòng TVGS 1-TVGS trưởng.

- Ông: Nguyễn Thanh Bình Chức vụ: TVGS hiện trường.

**2.2. Đơn vị thi công: Công ty CP Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi.**

- Ông: Lê Doãn Bắc Chức vụ: CHT Công trường.

- Ông: Hà Văn Năm Chức vụ: CBKT.

**3. Thời gian nghiệm thu:**

Bắt đầu: .......... ngày.......... tháng năm 2015

Kết thúc: ........... ngày......... tháng năm 2015

Tại: …………………

**4. Nội dung kiểm tra :**

***4.1. Về tài liệu làm căn cứ nghiệm thu***

|  |
| --- |
| - Phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng;  - Hồ sơ thiết kế BTVC và những thay đổi đã được Doanh nghiệp dự án phê duyệt;  - Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;  - Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;  - BPTC thi công giếng cát và Báo cáo thi công thí điểm được phê duyệt;  - Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, các công trình ẩn dấu;  - Các kết quả kiểm tra cao độ, kích thước hình học; kiểm tra thí nghiệm chất lượng vật liệu, chất lượng công trình được thực hiện trong quá trình xây dựng;  - Nhật ký thi công, nhật ký giám sát của TVGS và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu; |

***4.2. Chất lượng công việc xây dựng: Đạt yêu cầu.***

***4.3. Các ý kiến khác (nếu có):*** *………………………………………………………………………..*

**5. Khối lượng nghiêm thu:**

***5.1.* *Khối lượng thiết kế: 1573(giếng) x 5,3(m/giếng) = 8336,9m***

***5.2. Khối lượng thực tế: 1584(giếng) x 4,7(m/giếng) = 7444,8m.***

***5.3 Khối lượng nghiệm thu: 7444,8m.***

**6. Kết luận:**

Đồng ý nghiệm thu hoàn thành công tác thi công giếng cát đoạn Km37+276, 18 -:- Km37+531,83, chấp thuận cho ĐVTC chuyển giai đoạn hạng mục tiếp theo.

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **BAN QLDA GIAO THÔNG I** | **ĐƠN VỊ THI CÔNG**  **BĐH công trình Đội thi công trực tiếp** |
|  |  |

**Văn Đình Dương Lê Doãn Bắc Hà Văn Năm**