|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **------\*\*\*------**  {#project}*{location}, ngày {day} tháng {month} năm {year}* |

**BIÊN BẢN SỐ**

***Công việc : NGHIỆM THU ĐÀO ĐÚC MÓNG TẠI CHỖ***

**{name}**

|  |  |
| --- | --- |
| * **Vị trí:** | **Thuộc tuyến:** |
| * **Loại móng:** | **Bản vẽ thi công số:** |
| * **Địa hình móng:** | **Độ chênh cao ∆H =** |
| * Các yếu tốt khác (nếu có) |  |

1. **Thành phần trực tiếp nghiệm thu:** 
   1. **Đơn vị giám sát:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ông (Bà): | Chức vụ: |

* 1. **Đơn vị thi công: Công ty TNHH Nghia Van**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | {#manager}Ông (Bà): {name} | {#job}Chức vụ: {name}{/job}{/manager} |
|  | {#leaders}Ông (Bà): {name} | {#job}Chức vụ: {name}{/job} {/leaders}{/project} |

1. **Căn cứ nghiệm thu:**

**Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:**

* Đá: lấy tại địa phương. Kích cỡ: 1x2 độ sạch: Đã qua sàng lọc;
* Cát: lấy tại địa phương. Độ sạch: Đã qua sàng lọc;
* Xi măng: nhãn hiệu Nghia Van PC40 mua tại: địa phương;
* Nước: lấy tại công trình. Độ sạch: Nước sinh hoạt;
* Trộn bêtông bằng máy trộn 250 lít; đầm bêtông bằng máy đầm dùi.
* Loại trụ:
* Đặc điểm Địa chất hố móng:
* Kích thước hố móng:
* Lắp ghép cốp pha: Không
* Đổ bêtông lót: Không
* Chuyển bước thi công: Đồng ý
  + - * Thời gian đổ bê tông: Bắt đầu từ: *ngày {day} tháng {month} năm {year}*

Kết thúc từ: *ngày {day} tháng {month} năm {year}*

* + - * Mặt bê tông: độ phẳng tốt, không rỗ.

1. **Đánh giá công việc thực hiện:** Đạt yêu cầu kỹ thuật
2. **Kết luận:** Chấp nhận nghiệm thu, cho triển khai bước tiếp theo

**CÁC BÊN THAM GIA NGHIỆM THU**

|  |  |
| --- | --- |
| **GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG** | **KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP** |
|  | |
|  | |
|  | |