|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chủng loại thiết bị vật tư** | **Đơn vị tính** | **Ngọc Tặng** |
| 1 | MBA 100kVA - 22/0,4kV | Máy | 1 |
| 2 | Chống sét van 18kV | Cái | 3 |
| 3 | Cầu chì tự rơi 22KV + dây chảy | Cái | 3 |
| 4 | Tủ điện 3 pha | Tủ | 1 |
| 5 | Xà đỡ MBA lệch trên 1 trụ đơn | Bộ | 1 |
| 6 | Xà lắp sứ đỡ sứ trung gian cột đơn | Bộ | 1 |
| 7 | Thanh bắt CSV | Bộ | 1 |
| 8 | Xà FCO trụ đơn | Bộ | 1 |
| 9 | Xà đỡ tủ điện XĐTĐ trụ đơn | Bộ | 1 |
| 10 | Cùm giữ máy biến áp CMBA trụ đơn | Bộ | 1 |
| 11 | Sứ đứng 24 kV Linepost + Ty mạ | Bộ | 3 |
| 12 | Cáp đồng bọc XLPE Cu-35mm2-12,7/24kV | Mét | 21 |
| 13 | Kẹp cáp nhôm 3 bulon A25-240 | Cái | 3 |
| 14 | Pin U | Cái | 3 |
| 15 | Kẹp đấu rẽ hotline 35 | Cái | 3 |
| 16 | Biển báo an toàn | Cái | 1 |
| 17 | Biển tên trạm | Cái | 1 |
| 18 | Chống sét van 0,4kV | Cái | 3 |
| 19 | Nắp chụp cosin trung thế MBA | Cái | 3 |
| 20 | Nắp chụp cách điện CSV | Cái | 3 |
| 21 | Nắp chụp cách điện FCO | Cái | 3 |
| 22 | Kẹp siết cáp đồng Cu 95 | Cái | 6 |
| 23 | Dây đầu tiếp địa đồng M35 (đấu tiếp địa, CSV) | Cái | 8 |
| 24 | Biến dòng 150/5A | Cái | 3 |
| 25 | Aptomat 150A | Cái | 1 |
| 26 | Aptomat 100A | Cái | 2 |
| 27 | Công tơ điện tử 3 pha A1 700-3x5(6)A-220/380V | Cái | 1 |
| 28 | Cáp bọc CV-M1x6 | Mét | 10 |
| 29 | Cáp đồng bọc XLPE/PVC-0.6 KV-M(1x70)mm2 | Mét | 2 |
| 30 | Cáp đồng bọc CVV(3x95+1x50)-600V | Mét | 9 |
| 31 | Đầu cốt đồng td 35mm2 | Cái | 15 |
| 32 | Đầu cốt đồng td 50mm2 | Cái | 2 |
| 33 | Đầu cốt đồng td 70mm2 | Cái | 18 |
| 34 | Tiếp địa cọc tia hồn hợp; RL-4C | Bộ | 2 |
| 35 | Hệ dây nối tiếp địa CS TBA (mạ kẽm) | Bộ | 1 |
|  | **C. Vật tư thu hồi** |  |  |
|  | **Thiết bị** |  |  |
| 36 | Tháo gỡ TBA 50kVA-12,7/2x0,23kV | Máy | 1 |
| 37 | Tháo gỡ Chống sét van 18kV | Cái | 1 |
| 38 | Tháo gỡ cầu chì tự rơ FCO-22 | Cái | 1 |
| 39 | Tháo gỡ sứ đứng 24kV+Ty | Cái | 1 |
| 40 | Tháo gỡ Kẹp qua | Cái | 1 |
| 41 | ATM 150A | Cái | 1 |
| 42 | TI 150/5 | Cái | 2 |
| 43 | Công tơ điện tử 1 pha 5(10)A-220V | Cái | 2 |
| 44 | Tủ điện TBA 1 pha | Tủ | 1 |
| 45 | Xà đỡ tue điện 1 pha | Bộ | 1 |
| 46 | Cùm treo máy biến áp 1 pha | Bộ | 1 |
| 47 | Xà đỡ FCO, CSV 1 pha | Bộ | 1 |
| 48 | Cáp đồng bọc XLPE/PVC-12.7kV-M(1x70)mm2 | Mét | 1 |
| 49 | Cáp đồng bọc XLPE/PVC-0.6 KV-M(1x70)mm2 | Mét | 32 |