**Mã hồ sơ: {{so\_ma\_hoa}}**

1. **Thông tin chung:**
   1. Tên tổ chức được đánh giá: {{ten\_kh}}
   2. Địa chỉ trụ sở: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
   3. Địa điểm đánh giá: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
   4. Phương thức đánh giá: Phương thức 7
   5. Loại hình/ Mục đích đánh giá: Đánh giá chứng nhận sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu
   6. Căn cứ đánh giá: Quy trình mã hiệu ECS-QT-20 về đánh giá chứng nhận hợp quy thiết bị điện và điện tử, Quy định riêng mã hiệu ECS-SP-19-01 về sản phẩm dây và cáp điện của Công ty cổ phần Ecosin ban hành.
2. **Hồ sơ đăng ký tiếp nhận gồm có:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tài liệu, hồ sơ** | **Kết quả xem xét** | | **Nhận xét** |
| **Có** | **không** |
|  | Yêu cầu chứng nhận | x |  | Phù hợp |
|  | Hợp đồng | {{Tick\_HĐ}} |  | {{SPH\_HĐ}} |
|  | Hóa đơn | {{Tick\_invoice}} |  | {{SPH\_invoice}} |
|  | Danh mục hàng hóa | {{SPH\_PKL}} |  | {{Tick\_PKL}} |
|  | Vận đơn | {{Tick\_bill}} |  | {{SPH\_bill}} |
|  | Tờ khai hải quan | {{Tick\_TKHQ}} |  | {{SPH\_TKHQ}} |
|  | Tài liệu khác: |  |  |  |

1. **Thông tin sản phẩm:**

*(Chi tiết tại phiếu Yêu cầu chứng nhận số {{so\_ma\_hoa}})*

1. **Nội dung và kết quả xem xét:**
   1. Năng lực chuyên gia

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ tên** | **Chức danh** | | | | | | **Đơn vị** |
| **Trưởng đoàn ĐG** | **Trưởng đoàn ĐG tâp sự** | **CGĐG** | **CGĐG tập sự** | **CG**  **KT** | **CG mang CODE** |
|  | {{CĐĐG}} | x |  | x |  |  |  | ECS |
|  | {{CGKT}} |  |  |  |  | x |  | ECS |
|  | {{CGĐG\_TS}} |  |  |  | x |  |  | ECS |

* 1. Năng lực thử nghiệm
* Phòng thử nghiệm:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Phòng thử nghiệm đáp ứng yêu cầu** | **Địa chỉ** | **Chỉ tiêu đáp ứng** |
| 1 | {{BM16\_Ten\_PTN}} | {{BM16\_ĐC\_PTN}} | Đạt yêu cầu TN |

* Chỉ tiêu thử nghiệm:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Phương pháp thử** |
|  | Sản phẩm Dây và cáp cáchđiện bằngPolyvinyl clorua(PVC) có điệnáp danh địnhđến và bằng450/750V | |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Điện trở cách điện ở 70°C (Ω.cm) | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 6610-2:2007 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 80°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Dây và cáp điện có điện áp làm việc đến 0.6/1kV | |
|  | Điện trở một chiều ruột dẫn ở 20°C (Ω/km) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Điện trở suất khối ở 90°C (Ω.cm) | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Thử độ bền điện áp | TCVN 5935-1:2013 |
|  | Chiều dày cách điện | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Chiều dày vỏ bọc | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo cách điện sau lão hóa ở 135°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc trước lão hóa | TCVN 6614-1-1:2008 |
|  | Thử nghiệm kéo vỏ bọc sau lão hóa ở 100°C trong 168h | TCVN 6614-1-1:2008 |

* 1. Người lấy mẫu

Phải được cơ quan có thẩm quyền chỉ định

Không bắt buộc chỉ định nhưng phải có chuyên môn, kinh nghiệm

Lấy mẫu thông thường theo hướng dẫn.

* 1. Dụng cụ phục vụ kiểm tra thử nghiệm tại chỗ: Mắt thường, thước mét, thước kẹp;
  2. Kết luận:

Đủ điều kiện thực hiện việc đánh giá chứng nhận.

Không đủ điều kiện. Lý do: ……………………………..…………………………

Đề xuất phương án xử lý tiếp theo: đề nghị phân công thực hiện theo yêu cầu nêu trên.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025* |
| **NGƯỜI XEM XÉT** |  | **TP. KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ** |
| **{{xx\_hscn}}** |  | **Đoàn Mạnh Tiến** |

1. **Phân công thực hiện:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Vai trò** | **Ghi chú** |
| 1 | {{CĐĐG}} | CGĐG/ Trưởng đoàn |  |
| 2 | {{CGKT}} | CGKT |  |
| 3 | {{CGĐG}} | Người lấy mẫu |  |
| 4 | {{CGĐG\_TS}} | CGĐG tập sự/ thành viên |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025* |
|  | **TP. KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ** |
|  | **Đoàn Mạnh Tiến** |