**ĐƠN GIÁ TRỌN GÓI THEO CHIỀU DÀI DÂY DẪN**

**ĐỐI VỚI DỊCH VỤ LẮP ĐẶT DÂY DẪN ĐIỆN SAU CÔNG TƠ**

**1. TRƯỜNG HỢP CẤP ĐIỆN MỚI ĐẤU NỐI LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá chưa có VAT (đồng)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vật tư và nhân công** | **Nhân công** |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m | 28.563 | 4.006 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m | 34.561 | 5.444 |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m | 57.258 | 10.818 |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m | 77.992 | 11.992 |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m | 106.739 | 13.619 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m | 131.409 | 17.409 |
| **II** | ***Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha*** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m | 57.903 | 6.028 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m | 67.133 | 8.178 |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m | 76.340 | 9.417 |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m | 101.209 | 11.702 |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m | 171.745 | 19.809 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m | 217.174 | 26.326 |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m | 264.801 | 33.633 |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m | 332.178 | 39.378 |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m | 497.429 | 54.547 |

**2. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI VỊ TRÍ ĐO ĐẾM**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá nhân công**  **chưa có VAT (đồng)** |
| --- | --- | --- | --- |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m | 4.961 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m | 6.747 |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m | 3.469 |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m | 3.469 |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m | 3.469 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m | 4.372 |
| **II** | **Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha** |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m | 7.087 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m | 9.638 |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m | 10.828 |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m | 13.107 |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m | 21.582 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m | 3.469 |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m | 4.372 |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m | 4.794 |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m | 6.262 |

**3. TRƯỜNG HỢP THAY ĐỔI CÔNG SUẤT SỬ DỤNG ĐIỆN**

| **TT** | **Nội dung công việc** | **Đơn vị tính** | **Đơn giá chưa có VAT (đồng)** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vật tư và nhân công** | **Nhân công** |
| **I** | **Lắp đặt dây sau công tơ 1 pha** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x16mm² | m | 28.563 | 4.006 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 2x25mm² | m | 34.561 | 5.444 |
| 3 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x6mm² | m | 57.258 | 10.818 |
| 4 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x10mm² | m | 77.992 | 11.992 |
| 5 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x16mm² | m | 106.739 | 13.619 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 2x25mm² | m | 131.409 | 17.409 |
| **II** | **Lắp đặt dây sau công tơ 3 pha** |  |  |  |
| 1 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x16mm² | m | 57.903 | 6.028 |
| 2 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x25mm² | m | 67.133 | 8.178 |
| 3 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x35mm² | m | 76.340 | 9.417 |
| 4 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x50mm² | m | 101.209 | 11.702 |
| 5 | Cáp nhôm vặn xoắn hạ thế 4x95mm² | m | 171.745 | 19.809 |
| 6 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x16mm² | m | 217.174 | 26.326 |
| 7 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x25mm² | m | 264.801 | 33.633 |
| 8 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x35mm² | m | 332.178 | 39.378 |
| 9 | Cáp đồng bọc cách điện hạ thế 4x50mm² | m | 497.429 | 54.547 |

***Điện lực Phú Lộc***