0
QUATEST $3^{\circ}$

1. Tên mẫu/ Name of sample: VŨ̉A LB GROUT M80

CÔNG TRİNH/ PROJECT: THE ONE
ĐỊA CHİ: 01 PHẠM NGṸ LÃO, P. NGUYẼ̃N THÁI BÌNH, Q. 1
HẠNG MỤC/ ITEM: THÍ NGHIỆM VŨ̉A ĐỔ MỐI NỐI ĐÂU CỌTT
2. Số lượng mẫu/ Quantity: 03 viên/ cubes
3. Ngày nhận mẫu/ Date of receiving: 25/06/2015
4. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH XÂY DỨNG LONG BÌNH

Custome 308 Lô A5, chung cư An Sương, Nguyễn Văn Quá, Tân Hưng Thuận, Q. 12, TP. Hồ Chí Minh
5. Phương pháp thử/ Test method: ASTM C 109-08
6. Mô tả/ Description:
6.1 Các thông tin do khách hàng cung cấp/ The information was provided by customer:

- Mẫu do khách hàng lấy mẫu, đúc mẫu và bảo dưỡng

The samples were taken, made and cured by customer

- Thời gian và nơi đúc mẫu/ Time and place of making cubes: 09/06/15 tại (khách hàng không thông báo/ NA)
- Kích thước danh nghĩa của mẫu thử/ Nominal size of specimens : $(50 \times 50 \times 50) \mathrm{mm}$
- Phương pháp đầm/ Compaction method
: Khách hàng không thông báo/ NA
- Người đúc mẫu/ Name of the person making cubes
: Khách hàng không thông báo/ NA
- Tuổi yêu cầu thí nghiệm/ Required age of specimens at time of testing: 28 ngày/ days
- Bảo dưỡng ban đầu/ Initial curing: Phù hợp tiêu chuẩn/ Conform to standard TCVN 3105: 1993
6.2 Điều kiện thử nghiệm/ Test condition:
- Mẫu được thử nén vào ngày 07/07/2015 với sự chứng kiến của khách hàng và các bên liên quan The samples were tested on 07/07/2015 with the witness of the customer and related parties
- Nhiệt độ, độ ẩm môi trường thử nghiệm/ Ambient temperature, humidity : $[27 \pm 2]^{\circ} \mathrm{C} ; \mathrm{RH}>50 \%$
- Trạng thái của mẫu khi thử/ Status condition at the time of testing : Khô bề mặt/ Dry surface

7. Kết quả thử nghiệm/ Test result:

| Ký hiệu mẫu <br> Notation of sample | Ngày đúc <br> Date of casting | Ngày thử <br> Date of testing | Tải trọng phá hủy. <br> Load at failure <br> kN | Cường dộ nén. <br> Compressive slrength <br> MPa |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| LB Grout | $09 / 06 / 15$ | $07 / 07 / 15$ | 244 | 97.5 |
|  | $09 / 06 / 15$ | $07 / 07 / 15$ | 231 | 92.5 |
|  | $09 / 06 / 15$ | $07 / 07 / 15$ | 201 | 80.6 |

# P. PHỤ TRÁCH PTN XÂY DỪNG FOR HEAD OF CIVIL ENGINEERING TESTING LAB. 



