**PHỤ LỤC**

**TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT QUẦN ÂU NAM**

**MÃ: ABC1807M**

*Ngày 20 tháng 5 năm 2019*

Người soạn thảoP/t Kỹ thuật VT Phụ trách đơn vị

**Sửa đổi yckt**

\* Danh mục sửa đổi:

.........................................................

.........................................................

\*Lý do sửa đổi:

.........................................................

.........................................................

Người sửa đổiPhụ trách kỹ thuật

NƠI GỬI: SỐ BẢN:NGÀY NHẬN:KÝ NHẬN:

CẮT:……………………………………………… …………………………………………………… MAY:.……………………………………

LÀ:……

KH:

QA:………………………………………………………………………………………………

**1. HÌNH DÁNG VÀ QUY CÁCH ĐO**

Quần âu nam thân trước không ly, 2 túi dọc, thân sau 2 bên may chiết, có 2 túi hậu 1 viền, cạp quai nhê, gấu vắt.

A

F

C

D

E

G

B

Trên đũng 4”

H

THÂN TRƯỚC

THÂN SAU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí đo** | **Ký hiệu** | **Cách đo** | **Ghi chú** |
| Vòng bụng | A | Đo bên trong vòng bụng |  |
| Vòng mông | B | Trên đũng trước 4” |  |
| Vòng đùi | C | Dưới đũng ngang đùi |  |
| Vòng gối 29 | D | Cách đũng 11” |  |
| 30 | Cách đũng 12” |  |
| 31 | Cách đũng 13” |  |
| 32 | Cách đũng 14” |  |
| 34 | Cách đũng 15” |  |
| Vòng gấu | E | Đo ngang gấu cạnh dưới |  |
| Dài giàng | F | Từ điểm C đến E |  |
| Đũng trước | G | Từ sống cạp trước đến đường ngang đũng trước |  |
| Đũng sau | H | Từ sống cạp sau đến đường ngang đũng sau |  |

**2. BẢNG THÔNG SỐ THÀNH PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH INCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vị trí đo** | **KH** | **29** | **30** | **31** | **32** | **34** | **D/S + /-** | |
| Vòng bụng | A | 29 1/2 | 30 1/2 | 31 1/2 | 32 1/2 | 33 1/2 | +1/2 | -1/4 |
| Vòng mông | B | 38 3/4 | 39 3/4 | 40 3/4 | 41 3/4 | 42 3/4 | +1/2 | -1/4 |
| Vòng đùi | C | 25 1/2 | 26 | 26 1/2 | 27 | 27 1/2 | +1/2 | -1/4 |
| Vòng gối | D | 19 3/4 | 20 | 20 1/4 | 20 1/2 | 20 3/4 | +1/4 | -1/4 |
| Vòng gấu | E | 17 | 17 | 17 1/4 | 17 1/4 | 17 1/2 | +1/4 | -1/4 |
| Giàng - 29 | F | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | +1/4 | -1/4 |
| Giàng - 30 | F | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | +1/4 | -1/4 |
| Giàng - 31 | F | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | +1/4 | -1/4 |
| Giàng - 32 | F | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | +1/4 | -1/4 |
| Giàng - 34 | F | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 29 | G | 9 5/8 | 9 3/4 | 9 7/8 | 10 | 10 1/8 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 30 | G | 10 | 10 1/8 | 10 1/4 | 10 3/8 | 10 1/2 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 31 | G | 10 3/8 | 10 1/2 | 10 5/8 | 10 3/4 | 10 7/8 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 32 | G | 10 3/4 | 10 7/8 | 11 | 11 1/8 | 11 1/4 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 34 | G | 11 1/8 | 11 1/4 | 11 3/8 | 11 1/2 | 11 5/8 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng sau - 29 | H | 15 5/8 | 15 7/8 | 16 | 16 1/8 | 16 1/4 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng sau - 30 | H | 16 | 16 1/8 | 16 3/8 | 16 1/2 | 16 5/8 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng sau - 31 | H | 16 3/8 | 16 1/2 | 16 3/4 | 16 7/8 | 17 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng sau - 32 | H | 16 3/4 | 16 7/8 | 17 1/8 | 17 1/4 | 17 3/8 | +1/4 | -1/4 |
| Đũng trước - 34 | H | 17 1/8 | 17 1/4 | 17 1/2 | 17 5/8 | 17 3/4 | +1/4 | -1/4 |

**3. QUY CÁCH, YÊU CẦU KỸ THUẬT**

**3.1. Quy cách**

Thùa khuyết đầu tròn đuôi vuông

**Mặt phải quần:**

Tra cạp lần, vắt cạp lót

Diễu miệng túi mật độ 9 mũi/inch;

Diễu cửa quần mật độ 10 mũi/inch.

1/2”

Mặt trong miệng túi.

0,6cm

Chắp 1kim 1 đoạn từ chân cạp qua miêng túi dọc 5cm

**Túi hậu:**

- Vị trí túi thành phẩm từ sườn ngoài đến túi:

Side 28 đến 33= 1 5/8”

34 đến 39 = 1 3/4”

40 đến 60 = 2”

- Thùa khuyết đầu tròn đuôi vuông. Đầu khuyết cách chân cơi 0,7cm.

- Đính cúc thấm lót, tâm cúc theo tâm đầu tròn khuyết

1 3/8”

Bọ 0,8cm

Bọ dài 0,6cm

5 1/4”

1 1/4”

3/8”

Bọ

1 1/4”

6 1/2”

0,15cm

1 1/4”

1 1/4”

0,6cm

2 1/2”

1/2”

Móc cài

Cúc quấn chân

3/8”

**Dây BX**: may lộn, chặn dây theo vị trí trên mẫu. Đầy dây trên sống cạp đính bọ, đầu dưới kẹp cùng đường tra cạp, chặn xuống chân 1,6cm. TP dây BX dài 1 7/8”

3 1/2”

Dây BX 2 giữa dây BX1 và 3

3/16”

Ghim khóa 2 đường

May mí cắn lót cạp

Mí lé 0,15 cm

Đính điểm

Đính cúc

3/16”

3/16”|

3/16”

Nhãn dệt

Nhãn cỡ+SD

Đínhđiểm

Đính bọ

**Mặt trái quần:** Lót cạp dưới 9cm

Lót cạp trong 7cm

7”

6 1/2”

Xung quanh lót vắt sổ 3 chỉ

Đáy túi may lộn

1 3/8”

7/8”

Chú ý: - Đường chắp dọc, giàng 1cm, đường chắp đũng quần thân sau chắp 2cm;

- Gấu vắt sổ 3 chỉ, gập gấu 4cm vắt gấu

- Đường chắp đũng sau phần chân cạp 3,2 cm, nhỏ dần xuống gầm đũng 1 cm

- Đường chắp giàng thân trước chắp 1cm, giàng thân sau chắp 2cm

- Vắt sổ 3 chỉ may sông to 0.5cm :Dọc, giàng, gấu, đũng trước, đũng sau, cửa quần, đáp lần moi phải + đỡ moi, đáp trên túi chéo, đáp túi hậu, chân cơi dưới túi hậu.

**3.2. Yêu cầu kỹ thuật**

Chỉ vắt sổ không được quá chặt.

Đuôi khuy không quá 0,3cm.

Đáp cửa quần không lé ngược.

**4. Thống kế chi tiết**

**Bảng 2. Bảng thống kê chi tiết quần âu nam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên chi tiết** | **Số lượng chi tiết** | **Ghi chú** |
|  | **Vải chính** |  |  |
| 1 | Thân trước | 02 |  |
| 2 | Thân sau | 02 |  |
| 3 | Viền túi hậu | 02 |  |
| 4 | Đáp túi hậu | 02 |  |
| 5 | Đáp túi dọc | 04 |  |
| 6 | Đáp khóa | 01 |  |
| 7 | Đáp cửa quần | 01 |  |
| 8 | Cạp chính | 02 |  |
| 9 | Dây bắt xăng | 06 |  |
|  | **Vải lót** |  |  |
| 1 | Cạp lót dưới | 02 |  |
| 2 | Cạp lót trong | 02 |  |
| 3 | Đáp khóa lót | 01 |  |
| 4 | Lót túi hậu | 02 |  |
| 5 | Lót túi dọc | 02 |  |
|  | **Mex** |  |  |
| 11 | Mex viền túi | 02 | Mex mùng |
| 12 | Mex cạp | 02 | Mex vải |

5. Hướng dẫn sử dụng nguyên phụ liệu

|  |  |
| --- | --- |
| **Chi tiết** | **Quy cách** |
| Nguyên, phụ liệu | Vải chính TPNL 64%poly 34% rayon2%spandex  Vải lót theo thống kê  Nhãn TPNL, băng đóng dấu, nhãn chính, móc cạp, khoá quần, cúc + cúc dự trữ |
| Dựng | Dựngmùngtheo thống kê T= 1120  p= 2 bar, t = 12s  Dựng vảicho cạp lần T= 1550 p= 3 bar, t = 15s |
| Thùa đính | Đính cúc dấu “ X” có cuốn chân cúc  ***Nếu cúc có chữ, chữ trên cúc đính xuôi chiều sản phẩm*** |