**Công ty CP Công Nghệ Điện Tử & Viễn Thông Việt Nam**

Địa chỉ : Số 02 Phố Thanh Lâm, Minh Khai, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline : 0243.6400.767

Hà nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO SẢN XUẤT- BẢO HÀNH THÁNG 4-2022**

Họ và tên : Hà Văn Thể Chức vụ : TBP.SX-BH

Bộ phận : Sản xuất – Bảo hành Phòng : Kỹ thuật

Thời gian thực hiện : 01/04/2022 đến 29/04/2022

Nhân viên thực hiện : 4 nhân viên

1. **Bộ phận: Sản xuất**
   1. **Nội dung công việc**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung công việc** | **Kết quả và thành phẩm** | **Chi tiết công việc** |
| 1 | Sản xuất cảm biến nhiệt độ ACT-01 | 20 thiết bị | Hàn mạch, kiểm tra thô, nạp FW, chạy thử, hoàn thiện. |
| 2 | Dán decal cho VNSH01 | 180 thiết bị | Dán decal |
| 3 | Sản xuất, lắp ráp TG102E | 1221 thiết bị | Nạp FW, bắn imei, lắp vỏ hộp |
| 4 | Test lại dây nguồn TG102LE | 300 Dây | Kiểm tra lại đầu cos |
| 5 | Xử lý TG102LE-4G lỗi chốt GSM chậm | 600 | Xử lý phần cứng |
| 6 | Chuyển IP/PORT hàng GPS TÂY NINH | 50 thiết bị | Chuyển IP/PORT |

* 1. **Chi tiết số lượng sản xuất**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Model** | **Lô sản xuất** | **Số lượng** | | | | **Tỷ lệ lỗi** |
| **Tổng SX** | **Đã nhập kho tháng** | **Chưa nhập kho** | **Lỗi sản xuất** |
| 1 | TG102LE-4G | Lô 1-2021 | 4000 | 0 | 850 | 650 | 16,25% |
| 2 | TG102E | Lô 1-2020 | 5000 | 1221 | 719 | 100 | 2% |
| 3 | Temp Sensor Display | Lô 4-2020 | 200 | 0 | 178 | 10 | 5% |
| 4 | ACT-01 | Lô 4-2020 | 300 | 20 | 109 | 40 | 13.3% |
| 5 | HUB\_VACC | Lô 2-2021 | 30 | 28 | 2 | 2 | 6,66% |
| 6 | RFID Demo | Lô 1-2022 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0% |
| **Tổng** | | | **9560** | **1241** | **1888** | **802** | **8.4%** |

1. **Bộ phận: Bảo hành**
   1. **Số lượng xử lý lỗi**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ghi chú xử lý** | **Số lượng** |
|
| Lỗi MCU | 0 |
| Lỗi GSM | 2 |
| Lỗi GPS | 15 |
| Lỗi ACC | 0 |
| Lỗi nguồn | 6 |
| Lỗi khác | 15 |
| Mất cấu hình | 4 |
| SetFactory | 0 |
| Restore Bin | 5 |
| Nâng cấp FW | 59 |
| Không lỗi | 9 |
| Đổi mới | 4 |
| Không sửa | 25 |

**2.2 Số lượng xử lý theo mã thiết bị**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Model** | **Số lượng** | **Đang xử lý** | **Đã xử lý xong** | **Đã trả** | **Tỷ lệ hoàn thành(%)** | **Tỷ lệ chưa hoàn thành(%)** |
| 1 | TG102LE-4G | 3 |  |  | 3 | 100 | 0 |
| 2 | TG102 | 2 |  |  | 2 | 100 | 0 |
| 3 | TG102V | 15 |  |  | 15 | 100 | 0 |
| 4 | TG102SE | 16 |  | 3 | 13 | 100 | 0 |
| 5 | TG102LE | 51 |  | 3 | 49 | 100 | 0 |
| 6 | TG102E | 3 |  |  | 3 | 100 | 0 |
| 7 | TG007 | 1 |  |  | 1 | 100 | 0 |
| 8 | TG007X | 2 |  |  | 2 | 100 | 0 |
| 9 | NQ899 | 8 |  |  | 8 | 100 | 0 |
| 10 | TOP-1 | 2 |  |  | 2 | 100 | 0 |
| 11 | Dây nguồn,cam,wetrack 1,2... | 6 |  |  | 6 | 100 | 0 |
| 12 | ACT-01 | 4 |  |  | 4 | 100 | 0 |
| **Tổng** | **113** | |  | **6** | **108** | **100** | **0** |