**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

YÊU CẦU IN MÀU

***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

----- 🙞⯎🙜 -----

*Hải Phòng, ngày … tháng … năm 201…*

**PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC**

**Số:** 02-… /LOG/PLHĐNT/LCC- …

***Về phân loại thép phế và các chủng loại thép phế cần loại bỏ***

1. **PHÂN LOẠI THÉP PHẾ**

1.1 Thép phế liệu được phân loại như sau:

* **Thép phế liệu loại1*:*** Là thép phế liệu đạt các tiêu chí sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chiều dầy**  **(mm)** | **Khối lượng Max (kg)** | **Chiều dài x rộng**  **Max (mm)** | **Bề mặt** | **Giá**  **(đồng/kg)** |
| 1 | ≥2 | < 500 | 1500x1000 | Sạch, không bám vẩy gỉ | Nguyên giá |

* **Thép phế liệu loại 2*:*** Là thép phế liệu đạt các tiêu chí sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chiều dầy**  **(mm)** | **Khối lượng Max (kg)** | **Chiều dài x rộng**  **Max (mm)** | **Bề mặt** | **Giá**  **(đồng/kg)** |
| 1 | ≥ 1 | 50 | 1500x1000 | * Sạch, không bám vẩy gỉ; * Không sơn bả matit. | -1000 |

Phế liệu có kích thước loại 1 nhưng không đạt tiêu chuẩn bề mặt sẽ được đánh sang loại 2.

* **Thép phế liệu loại 3*:*** Là thép phế liệu đạt các tiêu chí sau:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chiều dầy**  **(mm)** | **Khối lượng Max (kg)** | **Chiều dài x rộng**  **Max (mm)** | **Bề mặt** | **Giá**  **(đồng/kg)** |
| 1 | < 1 |  | 1500x1000 | * Sạch, không bám vẩy gỉ; * Không sơn bả matit. | -4000 |

* **Thép phế liệu ngoại cỡ*:*** Là Thép phế liệu nhưng không đạt một trong các tiêu chí về chiều dài, chiều rộng hoặc khối lượng như:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Khối lượng**  **(kg)** | **Kích thước 1 chiều**  **(mm)** | **Tổng kích thước 2 chiều**  **(mm)** | **Giá**  **(đồng/kg)** |
| 1 | >1000 (trừ phế ép bánh) |  |  | **-**500 |
| 2 |  | >1500 |  |
| 3 |  |  | >2500 |

1.2Bảng hình ảnh thép phế liệu nhập nội:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG HÌNH ẢNH THÉP PHẾ LIỆU NHẬP NỘI LOẠI I** | | | |
| Độ dày: ≥4mm | E:\GIANG TĂNG\QUY TRÌNH LUYỆN CAO CẤP\QUY TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG\DONE QT theo dõi đo lường SP\Loai 1\Loại 1 (2).jpgDC hợp cách: ≥2mm | Độ dày: ≥4mm | DC, bulon, ốc hợp cách |
| I ≥4mm | E:\GIANG TĂNG\QUY TRÌNH LUYỆN CAO CẤP\QUY TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG\DONE QT theo dõi đo lường SP\Loai 1\Loại 1 (6).jpgĐầu mẩu thép | U,I | Thép xây dựng |
| DC,U hợp cách: ≥2mm | I ≥4mm | Hộp hợp cách: ≥2mm | Hộp, ống hợp cách: ≥2mm |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG HÌNH ẢNH THÉP PHẾ LIỆU NHẬP NỘI – LOẠI II** | | | |
| E:\GIANG TĂNG\QUY TRÌNH LUYỆN CAO CẤP\QUY TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG\DONE QT theo dõi đo lường SP\Loại 2\Loại 2 (1).jpgĐộ dày từ 1 đến 2mm | E:\GIANG TĂNG\QUY TRÌNH LUYỆN CAO CẤP\QUY TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG\DONE QT theo dõi đo lường SP\Loại 2\Loại 2 (4).jpg | E:\GIANG TĂNG\QUY TRÌNH LUYỆN CAO CẤP\QUY TRÌNH ĐANG XÂY DỰNG\DONE QT theo dõi đo lường SP\Loại 2\Loại 2 (3).jpgĐộ dày từ 1 đến 2mm |  |
|  |  |  |  |

**BẢNG HÌNH ẢNH THÉP PHẾ LIỆU NHẬP NỘI – LOẠI III**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Độ dày <1mm | Độ dày <1mm |

1. **CÁC CHỦNG LOẠI THÉP PHẾ CẦN LOẠI BỎ**
2. Các chi tiết trong các phương tiện giao thông, vận tải đường bộ : xe máy, xe đạp, ô tô…

|  |  |
| --- | --- |
|  | D:\Anh cong viec\Thu gom\IMG_1773.JPG |
| **XE ĐẠP** | **BÁNH XE** |
|  |  |
| **XE CÚT KÍT** | **BÁNH, LỐP XE** |
|  |  |
| **KÍCH, NHÍP XE** | **BÔNG XE Ô TÔ** |

1. Dây cáp thép các loại đường kính.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. Lò xo, phoi tiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **LÒ XO ĐỆM** | **PHOI TIỆN** |

1. Các đồ gia dụng như lồng quạt, bếp ga, siêu điện.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

1. Các loại chi tiết máy như : Lốc máy, bánh răng, trục máy, la - giăng…vv .

|  |  |
| --- | --- |
| 11075959_1550734991855943_77594462_n | 11082927_1550734885189287_899948671_n |
| 11096825_1550735488522560_1493530134_n |  |

1. Các loại chi tiết ở dạng **bìn**h kín, khối kín

Bình oxy, không khí ( hơi), bình agon, bình ni tơ, Heli, bình CO2, bình khí hỗn hợp, bình Freol, cứu hỏa, các xy lanh khí nén.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Admin\Desktop\IMG_20141203_092342004.jpg |  |

Bình dầu, bình thủy lực, thụt, xy lanh thủy lực, CCl4, các con lô rỗng ..., các thùng chứa hóa chất độc hại.

|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Admin\Desktop\IMG_20141211_091713331.jpg |  |
| D:\File of Vu\An toan,moi truong ,PCCN\hinh anh bom . binh kin\IMG_20141201_141633795.jpg |  |
| C:\Users\Admin\Desktop\IMG_20141210_092230202.jpg | C:\Users\Admin\Desktop\IMG_20141211_091319733.jpg |

1. Các chi tiết phế liệu nhỏ vụn có kích cỡ ≤ 50mm: bơ lon, đinh gỉ, thùng sơn…

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **ĐINH GỈ** | **BƠ LON** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN BÁN** | **ĐẠI DIỆN BÊN MUA** |