|  |  |
| --- | --- |
| **Logovinacert A2** | **VINA**CERT - CONTROL  |
| www.vinacert.vn |  |
|  |  | **Số phiếu/ No: VICB…./YNK….****Nơi thực hiện/Lab: (TN1/VAIQ/TN3)****Số TTGM:****Trang/ Page: 1/1** |
| **Phiên bản/Rev: 00***(Kết quả thử nghiệm này cấp thay thế cho tất cả các phiên bản trước đó/* *This test result supersedes all previous versions.* *Các mục có sự thay đổi thông tin/ Items with information change: 10)* | **KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM****TEST REPORT** |

**1. Khách hàng/ Customer:**

**2. Địa chỉ/ Address:**

**3. Tên mẫu/ Sample:**

**4. Mã mẫu/ Sample code:**

**5. Người lấy mẫu/ Sample collector:**

**6. Tình trạng mẫu/ Sample condition:**

**7. Lượng mẫu/ Quantity:**

**8. Ngày nhận mẫu/ Sample receiving date:**

**9. Ngày thử nghiệm/ Testing date:**

**10. Kết quả/ Results:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT****No** | **Chỉ tiêu****Parameter (10.1)** | **Phương pháp thử****Testing method (10.2)** | **Đơn vị****Unit (10.3)** | **Kết quả****Results (10.4)** | **Hàm lựơng ghi trên nhãn/ công bố/ claimed on the label (10.5)** | **Độ dao động/ Tolerance interval (10.6)** | **Kết luận****Evaluation (10.7)** | **Ghi chú****Note** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**11. Tài liệu kèm theo/ Enclosed documents (nếu có/If any):**

**12. Kết luận/ Conclusion:** Mẫu được đánh giá kết luận tại cột 10.6 và 10.7 theo quy định của……

 *…………, ngày/date….. tháng/month…. năm/year*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM****Head of Lab** |

*Lưu ý/ Note:*

*1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu PTN nhận được và không được in sao một phần văn bản này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của* ***Vina****Cert/ Test results are valid for the received sample (s) only and this test report shall not be reproduced, except in full without the written approval of* ***Vina****Cert.*

*2. Mục 1 đến mục 5, mục 10 cột 10.5, mục 11 được ghi theo yêu cầu của nơi gửi mẫu/ These items from 1 to 5, 11 are written as customer’ request.*

*3.’’KPH’’: Không phát hiện (dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)/ ‘KPH’’ not-detected (below detection limit).*

*4. ‘’****\*****’’: Phương pháp thử sử dụng nhà thầu phụ, ‘’****\*\*****’’: Phương pháp thử được công nhận; ”****C****”: Phương pháp được chỉ định;* ***(1)******Vina****Cert Hà Nội;* ***(2)*** *Trung tâm VAIQ,* ***(3) Vina****Cert Hồ Chí Minh/ ‘’’\*’’ method performed by subcontractors; ‘’\*\*’’ Accredited method; “C” assigned method;* ***(1)******Vina****Cert Ha Noi;* ***(2)*** *Test Center VAIQ,* ***(3)******Vina****Cert Ho Chi Minh.*