|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN**  **\_\_\_\*\*\*\_\_\_**  *Số: ……………… /QĐ-ECS* |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **\_\_\_\*\*\*\_\_\_**  *Hà Nội, ngày … tháng … năm 2025* |

**QUYẾT ĐỊNH**

*“V.v: Cấp Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp quy”*

**---------**

**GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN**

*Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần số: 0105882648, lần cấp: 09 cấp ngày 13/05/2024 của Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty Cổ phần Ecosin;*

*Căn cứ năng lực, chức năng được chứng nhận của Công ty Cổ phần Ecosin;*

*Căn cứ theo Quy định nội dung, thủ tục chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp quy của Công ty Cổ phần Ecosin;*

*Căn cứ vào Hồ sơ đánh giá và kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Chứng nhận

**{{ten\_kh}}**

Địa chỉ trụ sở: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}

Có sản phẩm *“Chi tiết tại danh mục đính kèm quyết định này”* được đánh giá và phù hợp với các yêu cầu của **QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN** cho lô hàng nhập khẩu có thông tin chi tiết như sau:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thông tin sản phẩm | : | *“Chi tiết tại danh mục đính kèm”* |
| Hợp đồng số | : | {{Contact}} ngày {{Time\_contact}} |
| Hoá đơn số | : | {{Invoice}} ngày {{Time\_invoice}} |
| Danh mục hàng hoá số | : | {{Packinglist}} {{Time\_packinglist}} |
| Vận đơn số | : | {{Bill\_off\_loading}} ngày {{Time\_bill}} |
| Tờ khai hải quan số | : | {{TKHQ}} ngày {{Time\_TKHQ}} |
| Cửa khẩu nhập | : | {{Cua\_nhap\_khau}} |

**Số Giấy chứng nhận: {{so\_ma\_hoa}}**

**Điều 2.** {{ten\_kh}} được phép sử dụng Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận được ban hành theo Quyết định này;

**Điều 3.** {{ten\_kh}} phải tuân thủ đầy đủ các yêu cầu về chứng nhận theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Ecosin và luật định.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và chỉ có giá trị cho lô hàng hóa có thông tin tại *Điều 1*.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  *- Theo điều 1;*  *- Lưu: VT.* |  | **CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN** |

**DANH MỤC HÀNG HÓA  
ĐƯỢC CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN**

*(Đính kèm Quyết định số ……………… /QĐ-ECS cấp ngày ......................)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên sản phẩm/ hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Xuất xứ/ Nhà sản xuất** | **Khối lượng/ số lượng** | **Tiêu chuẩn công bố áp dụng** |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 9.760m | UL 758:2019 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 17.080m | UL 758:2019 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 22AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 4.820m | UL 758:2019 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 24AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 15.860m | UL 758:2019 |
|  | Dây cáp điện chưa gắn đầu nối, vỏ bọc cách điện bằng PVC (không dùng cho viễn thông) Nhãn hiệu: LTK CABLE Kiểu loại: UL1007 Mã HS: 85444941 | Số lõi: 01 Quy cách: 26AWG; Điện áp: 300 V | Việt Nam/ Công ty TNHH LTK Cable Việt Nam | 6.875m | UL 758:2019 |