|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NHÀ MÁY Z189  **PHÒNG KCS** |  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hải Phòng, ngày 22 tháng 5 năm 2024* |

**PHIẾU BÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA**

Số: TX.04.02.00.00/X1-02

1. Tên mẫu kiểm tra: **Cụm xả khí**

2. Ký hiệu: **13.XCB-01.01.01.04.02.00.00 BL**

3. Số (mã) hiệu: X1.01.24.189.001

4. Đơn vị sử dụng: Nhà máy Z189

5. Tên phép thử (phép đo): Kiểm tra ngoại quan và kích thước

6. Phương pháp kiểm tra: Kiểm tra 100%

7. Chuẩn mẫu, phương tiện đo: Thước mét, thước cặp, thước đo góc.

8. Kết quả kiểm tra:

8.1- Kiểm tra ngoại quan: Số lượng: 01 cụm chi tiết.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Yêu cầu** | **Kết quả kiểm tra** | **Đánh giá** |
| 1 | Bề mặt chi tiết không có ba via, cạnh sắc, đóng mở nhẹ nhàng không vướng kẹt | Bề mặt chi tiết đã được làm sạch ba via, làm cùn cạnh sắc, đóng mở nhẹ nhàng không vướng kẹt | Đạt |

8.2- Kết quả kiểm tra kích thước hình học: 01 cụm chi tiết.

*Tại phụ lục kèm theo.*

**Kết luận:** Đạt yêu cầu kỹ thuật.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THỬ NGHIỆM VIÊN**  **Ngô Lê Quang Sơn** |  | **NGƯỜI KIỂM SOÁT**  **Phạm Trung Hưng** |

**PHỤ LỤC KẾT QUẢ KIỂM TRA**

*(Kèm theo phiếu báo kết quả kiểm tra số: TX.04.02.00.00/X1-01)*

| **STT** | **Kích thước yêu cầu** | **Đơn vị** | **Kết quả** | **Đánh giá** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81 ± 1,0 | mm | 80,06 | Đạt |
| 2 | 28 ± 0,52 | mm | 27,72 | Đạt |
| 3 | 40 ± 0,62 | mm | 40,30 | Đạt |
| 4 | 70 ± 0,74 | mm | 69,76 | Đạt |
| 5 | 70 ± 0,74 | mm | 70,18 | Đạt |
| 6 | 70 ± 0,74 | mm | 70,08 | Đạt |
| 7 | 770 ± 1,0 | mm | 769,42 | Đạt |
| 8 | 371 ± 1,0 | mm | 371,36 | Đạt |
| 9 | 7 ± 0,36 | mm | 6,98 | Đạt |