

HCMC, Ngày/Date …….. tháng/month …….. năm/year ………

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VẬT LIỆU/THIẾT BỊ VÀO CÔNG TRƯỜNG**

**INSPECTION MINUTES OF CHECKING MATERIALS/EQUIPMENTS ON SITE**

Số tham chiếu/No.: 01/BBKT-VLTB/…………………….

Dự án/ Project : **Đường dây 22kV & TBA 3P-1000kVA Công ty TNHH Đầu tư điện Xuân Lộc 2.**

Địa điểm/ Address: **Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai**.

Hạng mục/ Item: Nghiệm thu vật tư, thiết bị.

Loại vật liệu, thiết bị/Kind of material, equipment:

**I. THÀNH PHẦN THAM GIA NGHIỆM THU:**

a. Đại diện Chủ đầu tư:

- Ông (Bà): Hoàng Anh Mai Chức vụ: Chủ đầu tư.

- Ông: ........................................ Chức vụ: ……………………….

b. Đại diện nhà thầu xây dựng: **Công ty TNHH Thu Lộc**

- Bà: Trần Thị Ngọc ThọChức vụ: Giám đốc

- Ông: Nguyễn Anh Tú Chức vụ: Giám sát thi công

d. Đại diện nhà thầu giám sát thi công: **Công ty TNHH MTV Thịnh Toàn Phúc**

- Ông: Lê Hoàng Linh Chức vụ: Giám đốc.

- Ông: Nguyễn Văn Quả Chức vụ: Giám sát thi công

- Ông:………………………… Chức vụ: ……………………….

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME, PLACE:**

- Bắt đầu/ From: ngày/date …….. tháng/month …….. năm/year 2020

- Kết thúc/ To : ngày/date …….. tháng/month …….. năm/year 2020

- Tại/At : Xã Xuân Hưng - Huyện Xuân Lộc - Tỉnh Đồng Nai.

**III. CÁC BÊN ĐÃ TIẾN HÀNH KIỂM TRA/ EVALUATION OF WORK DONE :**

1. **Mô tả/Description:**

| **Stt** | **Tên và chủng loại vật tư** | **Đvt** | **Số lượng** | **Nhà sản xuất** | **Nhà cung cấp** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy biến áp 22/0,4kV- 1000kVA | máy | 1 |  |  |
| 2 | ACB 3P - 1600A - 65KA (nạp lò xo bằng tay) | cái | 1 | ShihLin | ShihLin |
| 3 | FCO 24kV - 100A | cái | 4 | Chance | Cty TNHH MTV Đại Thiên An |
| 4 | FCO 24KV - 200A | cái | 3 | Chance | Cty TNHH MTV Đại Thiên An |
| 5 | Chống sét van LA-18KV-10KA | cái | 12 | Cooper | Cty TNHH MTV Đại Thiên An |
| 6 | Sứ đứng 24KV | cái | 160 | Minh Long | Minh Long |
| 7 | Sứ treo polymer | chuỗi | 75 | DTR | Cty TNHH MTV Đại Thiên An |
| 8 | Cáp đồng bọc CV240 | mét | 72 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 9 | Cáp đồng bọc 24KV-CXV-25 | mét | 46 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 10 | Cáp đồng bọc 24KV-CXV-95 | mét | 15 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 11 | Cáp CVV 4x4mm2 | mét | 33 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 12 | Cáp 24KV ACXH 70mm2 | mét | 1649,3 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 13 | Cáp 24KV ACXH 95mm2 | mét | 2970,3 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 14 | Cáp đồng trần M25mm2: 10m noái leân voû caùc thieát bò | kg | 30,462 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 15 | Cáp nhôm lõi thép AC-50/8 | kg | 107,21 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 16 | Cáp nhôm lõi thép AC-70/11 | kg | 271,29 | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành | Cty TNHHSX-TM Dây & Cáp Điện Tài Trường Thành |
| 17 | Trụ BTLT 12m F540 dự ứng lực | trụ | 17 | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức |
| 18 | Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực | trụ | 7 | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức | Cty Cổ phần Bê tông ly tâm Thủ Đức |
| 19 | Đà composite 0,8m | cây | 1 | Cty TNHH MTV Đại Thiên An | Cty TNHH MTV Đại Thiên An |
| 20 | Tủ ACB + thanh cái 1600A | cái | 1 | nt | nt |
| 21 | Boulon 10x50+ 2 long đền vuông D12-50x50x3/Zn | bộ | 24 | nt | nt |
| 22 | Boulon 14x350+ 2 long đền vuông D16-50x50x3/Zn | bộ | 36 | nt | nt |
| 23 | Boulon 16x150+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | nt | nt |
| 24 | Boulon 16x250+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 46 | nt | nt |
| 25 | Boulon 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 19 | nt | nt |
| 26 | Boulon 16x300VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | nt | nt |
| 27 | Boulon 16x35+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 24 | nt | nt |
| 28 | Boulon 16x350+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 7 | nt | nt |
| 29 | Boulon 16x400+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 2 | nt | nt |
| 30 | Boulon 16x50+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 61 | nt | nt |
| 31 | Boulon 16x500+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | nt | nt |
| 32 | Boulon 16x550+ long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | nt | nt |
| 33 | Boulon 16x550VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 20 | nt | nt |
| 34 | Boulon 16x600+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 10 | nt | nt |
| 35 | Boulon 16x650VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 6 | nt | nt |
| 36 | Boulon 16x750VRS+ 4 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 6 | nt | nt |
| 37 | Boulon 16x80+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 6 | nt | nt |
| 38 | Lưới B40 - 1800-3/Zn | mét | 14,2 | nt | nt |
| 39 | Bakelit 550x450 dầy 10mm | cái | 1 | nt | nt |
| 40 | Bảng tên trạm, bảng báo nguy hiểm + đinh vít | bộ | 1 | nt | nt |
| 41 | Băng keo cách điện | cuộn | 2 | nt | nt |
| 42 | Băng keo cách điện trung thế | cuộn | 8 | nt | nt |
| 43 | Bass LI bắt FCO | Bộ | 6 | nt | nt |
| 44 | Bass LL bắt FCO, LA | bộ | 6 | nt | nt |
| 45 | Boulon mắt 16x300+ 2 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 6 | nt | nt |
| 46 | Boulon mắt 16x550+ 1 long đền vuông D18-50x50x3/Zn | bộ | 1 | nt | nt |
| 47 | Côllier 25x2 | bộ | 4 | nt | nt |
| 48 | Cổ dê CDĐKĐT( bắt thùng điện kế) | bộ | 1 | nt | nt |
| 49 | Cổ dê kẹp ống PVC Ø 60 | bộ | 4 | nt | nt |
| 50 | Cổ dê bắt tủ trạm trụ ghép D320/60x6 | bộ | 1 | nt | nt |
| 51 | Chụp đầu cosse 240mm2 | cái | 28 | nt | nt |
| 52 | Chụp đầu cực FCO (bộ 2 cái) | bộ | 7 | nt | nt |
| 53 | Dây chảy 140K | Sợi | 3 | nt | nt |
| 54 | Dây chảy 3K | Sợi | 1 | nt | nt |
| 55 | Dây chảy 40K | Sợi | 3 | nt | nt |
| 56 | Chụp đầu cực LA | cái | 12 | nt | nt |
| 57 | Chụp đầu cực LBS, Recloser | cái | 6 | nt | nt |
| 58 | Chụp đầu MBA | cái | 3 | nt | nt |
| 59 | Nắp chụp kẹp quai + hotline | bộ | 9 | nt | nt |
| 60 | Chụp đầu cực TI, TU | Cái | 9 | nt | nt |
| 61 | Xà composite 110x800x5 dài 2,4m | cái | 1 | nt | nt |
| 62 | Thanh chống Composite 10x40x720 | cái | 2 | nt | nt |
| 63 | Chống composite 40x10x920 | cái | 2 | nt | nt |
| 64 | Đầu cosse ép Cu 240mm2 | cái | 28 | nt | nt |
| 65 | Đầu cosse ép Cu 4mm2 + bao PVC (ñaáu TU) | cái | 16 | nt | nt |
| 66 | Chân sứ đứng D20 | cái | 160 | nt | nt |
| 67 | Cọc tiếp đất Þ 16- 2,4m + kẹp cọc mạ đồng | bộ | 22 | nt | nt |
| 68 | Co 90 độ PVC 42 | cái | 2 | nt | nt |
| 69 | Co 90 độ PVC 60 | cái | 8 | nt | nt |
| 70 | Dây rút cáp | bọc | 3 | nt | nt |
| 71 | Gạch ống | viên | 350 | nt | nt |
| 72 | Giáp níu dừng dây bọc (70-95mm2) | cái | 69 | nt | nt |
| 73 | Kẹp ép WR cỡ dây 185mm2 | cái | 2 | nt | nt |
| 74 | Kẹp ép WR cỡ dây 50mm2 | cái | 8 | nt | nt |
| 75 | Kẹp ép WR cỡ dây 70mm2 | cái | 4 | nt | nt |
| 76 | Kẹp ép WR cỡ dây 95mm2 | cái | 42 | nt | nt |
| 77 | Keo dán ống PVC (500gr) | lon | 1 | nt | nt |
| 78 | Keo silicon bít miệng ống: | ống | 7 | nt | nt |
| 79 | Kẹp hotline 4/0: | cái | 12 | nt | nt |
| 80 | Khánh lắp chuỗi sứ polymer kép | cái | 12 | nt | nt |
| 81 | Khóa néo dây cỡ dây 50 | cái | 6 | nt | nt |
| 82 | Khóa néo dây cỡ dây 70 | cái | 28 | nt | nt |
| 83 | Kẹp quai 4/0 | cái | 12 | nt | nt |
| 84 | Khâu ven răng ngoài D60 | cái | 1 | nt | nt |
| 85 | Khâu ven răng trong D60 | cái | 1 | nt | nt |
| 86 | Gia công và lắp dựng khung cửa sắt | m2 | 24 | nt | nt |
| 87 | LTD 1P 24KV - 800A | cái | 3 | nt | nt |
| 88 | Dây đồng trần mềm dẹt | mét | 4 | nt | nt |
| 89 | Móc treo chữ U | cái | 150 | nt | nt |
| 90 | Nối ống PVC 60 | cái | 5 | nt | nt |
| 91 | Ong co nhiệt | m | 27 | nt | nt |
| 92 | Ống nối dây AC-185 | cái | 84 | nt | nt |
| 93 | Ốc siết cáp cỡ 25mm2 | cái | 25,00 | nt | nt |
| 94 | Ống PVC D114x4,9mm | m | 8,00 | nt | nt |
| 95 | Ống PVC D42x2,1mm | m | 7 | nt | nt |
| 96 | Ống PVC D60x2,8mm | m | 25 | nt | nt |
| 97 | Uclevis + sứ ống chỉ | bộ | 6 | nt | nt |
| 98 | Recloser 24kV 630A - 800A (MBA cấp nguồn + Phụ kiện) | bộ | 1 | nt | nt |
| 99 | Sắt dẹt 60 x 6 | kg | 3 | nt | nt |
| 100 | Thanh sắt V40x40x3-6000 - 17,7kg/thanh | kg | 47,2 | nt | nt |
| 101 | Thanh sắt V50x50x5-4000 - 16kg/thanh | kg | 128 | nt | nt |
| 102 | Sắt góc L50 x50 x5 x1150 | cái | 50 | nt | nt |
| 103 | Sắt góc L50 x50 x5 x1190 | cái | 3 | nt | nt |
| 104 | Sắt góc L50 x50 x5 - 810 | cái | 68 | nt | nt |
| 105 | Sắt góc L50 x50 x5 x920 | cái | 2 | nt | nt |
| 106 | Sắt góc L75 x75 x8-2.200 | cái | 28 | nt | nt |
| 107 | Sắt góc L75 x75 x8-2100 | cái | 3 | nt | nt |
| 108 | Sắt góc L75 x75 x8 x2200 | cái | 34 | nt | nt |
| 109 | Sắt góc L75 x75 x8 x2400 | cái | 2 | nt | nt |
| 110 | Sắt Ø10 | kg | 1,14 | nt | nt |
| 111 | Sắt Ø8 | kg | 16 | nt | nt |
| 112 | Dây buộc cổ sứ cỡ dây 95mm2 | cái | 60 | nt | nt |
| 113 | Ông sắt tráng kẽm D76 | mét | 18 | nt | nt |
| 114 | Dây buộc đầu sứ cỡ dây 95mm2 | cái | 86 | nt | nt |
| 115 | Thùng điện kế 450x300x200mm đo đếm trung thế | cái | 1 | nt | nt |
| 116 | Xà kẹp TU, TI U50x32x4 350 | Bộ | 24 | nt | nt |
| 117 | Dây buộc đầu sứ cỡ dây 50mm2 | cái | 6 | nt | nt |
| 118 | Ximăng (PC40) | kg | 3183,7 | Địa phương | Địa phương |
| 119 | Cát vàng | m3 | 7,468 | nt | nt |
| 120 | Đá 1x2 | m3 | 12,314 | nt | nt |

**IV. KẾT LUẬN/CONCLUSION:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CHỦ ĐẦU TƯ**  **Hoàng Anh Mai** | **CÔNG TY TNHH**  **THU LỘC**  **Trần Thị Ngọc Thọ** | **CÔNG TY TNHH MTV**  **THỊNH TOÀN PHÚC**  **Lê Hoàng Linh** |

s