**DANH MỤC HỒ SƠ CẤP ĐIỆN TRUNG ÁP**

Thông tin khách hàng: **{TO\_CHUC | upper}**

Mã KH: **{MA\_KH}**

Tên công trình: {TEN\_CONG\_TRINH}

| **STT** | **Loại giấy tờ** | **Ngày tiếp nhận/ trả KQ** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thỏa thuận đấu nối | {NGAY\_DE\_NGHI\_CAP\_DIEN} |  |
|  | Giấy đăng ký mua điện |  |
|  | Biểu đồ phụ tải |  |
|  | Bảng kê công suất thiết bị |  |
|  | CCCD/CMND |  |
|  | Giấy xác nhận địa điểm sử dụng điện |  |
|  | Giấy xác định mục đích sử dụng điện |  |
|  | Thông tin đấu nối |  |
|  | Giấy phép xây dựng/xác nhận công trính phù hợp quy hoạch được duyệt | {GPXD\_QH\_TBKC} |  |
| 2 | Biên bản khảo sát | {NGAY\_KHAO\_SAT} |  |
| 3 | Phương án cấp điện | {NGAY\_LAP\_PA\_CAP\_DIEN} |  |
| 4 | Lập biên bản thỏa thuận đấu nối | {NGAY\_TTDN} |  |
| 5 | Trả kết quả KH (BB thỏa thuận đấu nối) |  |  |
| 6 | Nhận lại biên bản TTĐN |  |  |
| 7 | Thông báo khởi công |  |  |
| 8 | Mời kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối | {NGAY\_MOI\_NGHIEM\_THU\_KY\_THUAT} |  |
| 9 | Ghi nhận kết quả kiểm tra điều kiện đóng điện điểm đấu nối | {NGAY\_NT\_KY\_THUAT} |  |
| 10 | Văn bản xác nhận và cam kết của khách hàng về thiết bị trong phạm vi đóng điện; |  |  |
| 11 | Hợp đồng mua bán điện | {NGAY\_TREN\_HDMBD} |  |
| 12 | Mời nghiệm thu đóng điện điểm đấu nối | {NGAY\_MOI\_NT\_DONG\_DIEN} |  |
| 13 | Biên bản treo, tháo thiết bị đo đếm và các giấy tờ kiểm định TBĐĐ, biên bản lập trình công tơ | {NGAY\_DONG\_DIEN\_VAN\_HANH} |  |
| 14 | Biên bản nghiệm thu đóng điện | {NGAY\_DONG\_DIEN\_VAN\_HANH} |  |
| 15 | Biên bản kiểm tra thiết bị đo đếm (*nếu có).* | {NGAY\_DONG\_DIEN\_VAN\_HANH} |  |