**Mã hồ sơ: {{so\_ma\_hoa}}**

1. **Thông tin chung**
2. Tổ chức nhập khẩu: {{ten\_kh}}
3. Địa chỉ trụ sở: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
4. Địa chỉ đánh giá: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
5. Căn cứ đánh giá (Tiêu chuẩn, Quy chuẩn, Thông tư, ...): QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.
6. Biên bản kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ và lấy mẫu: của lô hàng có số {{so\_ma\_hoa}}
7. Thông tin phiếu kết quả thử nghiệm: Chi tiết tại mục “II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ” của báo cáo này.
8. **Kết quả đánh giá**
9. Đánh giá kết quả thử nghiệm:

*(Chi tiết tại phụ lục kèm theo báo cáo này)*

**Mẫu thử phù hợp với** *(Tiêu chuẩn/ quy chuẩn*, *Thông tư,* ...): QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.

Mẫu thử không phù hợp với (*Tiêu chuẩn/Quy chuẩn*, *Thông tư,* ...): …

Đối với các chỉ tiêu:

* (1) …………………
* (2) …………………

1. Kiến nghị:

Đủ điều kiện chứng nhận

Không đủ điều kiện chứng nhận vì có (các) chỉ tiêu thử nghiệm không phù hợp như nêu tại **mục 2.1**,đề nghị Tổ chức được đánh giá chứng nhận khắc phục và thông báo bằng văn bản cho ECS trong vòng ........ ngày để tổ chức đánh giá, lấy mẫu thử nghiệm lại.

|  |  |
| --- | --- |
| **TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ** | **CHUYÊN GIA KỸ THUẬT** |
| **{{CĐĐG}}** | **{{CGKT}}** |

**PHỤ LỤC ĐÁNH GIÁ KQTN**

*(Kèm theo báo cáo đánh giá mẫu thử nghiệm)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thông tin sản phẩm/ hàng hóa** | | | | | **Số phiếu KQTN** | **Đánh giá KQTN** |
| **Số TT** | **Tên sản phẩm/ hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Xuất xứ, Nhà sản xuất** | **Tiêu chuẩn công bố áp dụng** |
|  | Tên sản phẩm: Cáp điện,vỏ cách điện XLPE,chưa gắn đầu nối,không dùng trong viễn thông,đường kính 37mm Nhãn hiệu: JINHUANYU Ký hiệu, kiểu loại: YJV Mã HS: 85444941 | Quy cách: 3\*70+2\*35 Điện áp: 0.6/1kV | Trung Quốc/ Shenzhen Jinhuanyu Wire and Cable Co., Ltd | TCVN 5935-1: 2013 | 2508141/TN-ECS Số phiếu KQTN: 1 | Đánh giá phù hợp với các mức quy định theo tiêu chuẩn công bố & QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. |
|  | Tên sản phẩm: Cáp điện,vỏ cách điện XLPE,chưa gắn đầu nối,không dùng trong viễn thông, đường kính 31mm Nhãn hiệu: JINHUANYU Ký hiệu, kiểu loại: YJV Mã HS: 85444941 | Quy cách: 3\*50+2\*25 Điện áp: 0.6/1kV | Trung Quốc/ Shenzhen Jinhuanyu Wire and Cable Co., Ltd | TCVN 5935-1: 2013 | 2508141/TN-ECS Số phiếu KQTN: 2 | Đánh giá phù hợp với các mức quy định theo tiêu chuẩn công bố & QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. |
|  | Tên sản phẩm: Cáp điện,vỏ cách điện XLPE,chưa gắn đầu nối,không dùng trong viễn thông, đường kính 28.5mm Nhãn hiệu: JINHUANYU Ký hiệu, kiểu loại: YJV Mã HS: 85444941 | Quy cách: 3\*35+2\*16 Điện áp: 0.6/1kV | Trung Quốc/ Shenzhen Jinhuanyu Wire and Cable Co., Ltd | TCVN 5935-1: 2013 | 2508141/TN-ECS Số phiếu KQTN: 3 | Đánh giá phù hợp với các mức quy định theo tiêu chuẩn công bố & QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. |
|  | Tên sản phẩm: Cáp điện,vỏ cách điện XLPE,chưa gắn đầu nối,không dùng trong viễn thông, đường kính 27mm Nhãn hiệu: JINHUANYU Ký hiệu, kiểu loại: YJV Mã HS: 85444941 | Quy cách: 3\*25+2\*16 Điện áp: 0.6/1kV | Trung Quốc/ Shenzhen Jinhuanyu Wire and Cable Co., Ltd | TCVN 5935-1: 2013 | 2508141/TN-ECS Số phiếu KQTN: 4 | Đánh giá phù hợp với các mức quy định theo tiêu chuẩn công bố & QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. |
|  | Tên sản phẩm: Cáp điện,vỏ cách điện XLPE,chưa gắn đầu nối,không dùng trong viễn thông, đường kính 22mm Nhãn hiệu: JINHUANYU Ký hiệu, kiểu loại: YJV Mã HS: 85444941 | Quy cách: 3\*16+2\*10 Điện áp: 0.6/1kV | Trung Quốc/ Shenzhen Jinhuanyu Wire and Cable Co., Ltd | TCVN 5935-1: 2013 | 2508141/TN-ECS Số phiếu KQTN: 5 | Đánh giá phù hợp với các mức quy định theo tiêu chuẩn công bố & QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN. |