**CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT NAM DƯƠNG**

**Địa chỉ: 123 Tô Ngọc Vân, P. Linh Tây, Q. Thủ Đức TP. HCM**

**ĐT: 08-62823180** **Fax: 08-62820229**

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH

# Số:#So/BBKĐNKTN

Tên phương tiện: #Tenpt

Kiểu:

#Kieu

Số:

#So

Cơ sở sản xuất:

#Nuocsx

Năm sản xuất:

#Namsx

Chế độ kiểm định:

#Chedokiemdinh

Ngày kiểm định:

Đặc trưng kỹ thuật: Phạm vi đo: #Phamvido; SSCP: #Sscpmax

Phương pháp thực hiện: #Ppthuchien ĐLVN 21 : 2017

Kiểm định viên: #Nguoithuchien

Nhiệt độ: #Nhietdo

Độ ẩm:

#Doam %

Chênh lệch chiều cao: #Clcc

Đơn vị sử dụng: #Cososd

Địa điểm thực hiện: #Diadiemth

**Số liệu và kết quả kiểm định**

1. Kiểm tra bên ngoài:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đạt** | #x | **Không đạt** | #o |

1. Kiểm tra quán tính nhiệt

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nhiệt độ  phòng (t1) | Nhiệt độ của bình điều nhiệt (t2) | Lấy nhiệt kế ra khỏi bình điều nhiệt lần 1 (t2') | Lấy nhiệt kế ra khỏi bình điều nhiệt lần 2 (t2'') | t2'' - t2' | t2'' - t2'<=  0,005(t2-t1) | t2' - t2 | t2'' - t2 |
| #T1 | #T2 | #T2p | #T2pp | #T2pptt2p | #Dk | #T2ptt2 | #T2pptt2 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đánh giá:** | **Đạt** | #x | **Không đạt** | #o |

1. Kiểm tra đo lường

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mức KT | Nhiệt kế chuẩn (I1) | Nhiệt kế y học (I2) | Độ lệch lớn nhất (I2-I1) | Sai số cho phép |
| Min | #I1min | #I2min | #Cllnmin | #Sscpmin độ C |
| Max | #I1max | #I2max | #Cllnmax | #Sscpmax độ C |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đánh giá:** | **Đạt** | #x | **Không đạt** | #o |

1. Kiểm tra cơ cấu cực đại:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đạt** | #x | **Không đạt** | #o |

# Kết luận:

**#KL**

# Người soát lại Kiểm định viên

Số tem: #So

Nơi sử dụng:

#Diachisd

# #Nguoithuchien