|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Quy trình sản xuất** | **Máy móc** | **Ghi chú** |
| **1** | Đầu vào nguyên liệu thô(Raw material incoming) |    |   |
| **2** | Cắt (Cutting) | Máy dập 200 tấn (200T Press) |   |
| **3** | Đột dập (Punching) | Máy dập 200 tấn (200T Press) |   |
| **4** | Mài (Grinding) | Máy mài bán tự động (Semi Automatic GrindingMachine)  |   |
| **5** | Xử lý nhiệt (Heat treatment)  |  Máy xử lý nhiệt  (Heat Treatment Machine)  | Có thể gia công ngoài |
| **6** | Ủ (Annealing) | Máy ủ (Annealing Furnace)   | Có thể gia công ngoài |
| **7** | Bấm uốn (Press bending) |  Máy dập 200 tấn  (200T Press)  |   |
| **8** | Phun cát (Sand blasting) |  Máy phun cát (Sand Blasting Chamber)  | Có thể gia công ngoài |
| **9** | Nhúng phốt phát (Phosphate dipping) |  Hệ thống nhúng phốt phát (Phosphate Dipping System)  | Có thể gia công ngoài |
| **10** | Tra dầu (Oil insert) |  Dầu + hệ thống tra dầu (Oil + application process)  |   |
| **11** | Kiểm tra (Inspection) | Kiểm soát chất lượng   |   |
| **12** | Đóng gói và giao hàng |  Nhân công + xe tải |   |