1. **THÔNG TIN CHUNG/ GENERAL INFORMATION**

|  |  |
| --- | --- |
| Tên phòng thí nghiệm: | **Công ty TNHH STC Việt Nam** |
| *Laboratory:* | ***STC Viet Nam limited company*** |
| Cơ quan chủ quản: | **Công ty TNHH STC Việt Nam** |
| *Organization:* | ***STC Viet Nam limited company*** |
| Lĩnh vực thử nghiệm: | **Hóa, Cơ** |
| *Field of testing:* | ***Chemical, Mechanical*** |
| Người quản lý: | **Trần Thị Mỹ Ngọc** |
| *Laboratory manager:* | ***Tran Thi My Ngoc (Mia Tran)*** |
| Người có thẩm quyền ký: |  |
| A*pproved signatory:* |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TT | Họ và tên/ *Name* | Phạm vi được ký/ *Scope* |
|  | ***Kwok Sze Ying, Erica*** | Các phép thử lĩnh vự Hoá/  *All Chemical tests* |
|  | ***Chan Man Kit, Calvin*** |
|  | ***Bùi Sơn Đông\**** |
|  | ***Nguyễn Văn Trọng\**** |
|  | ***Vũ Mạnh Tùng (Tyrion Vũ)*** | Tất cả phạm vi thử nghiệm cơ – đồ chơi/  *All mechanical test for toy* |
|  | ***Wong Wing Cheung, Benny*** | Tất cả phạm vi thử nghiệm cơ – đồ chơi/  *All mechanical test for toy* |
|  | ***Cheng Chin Yiu, David*** | Tất cả phạm vi thử nghiệm cơ – sản phẩm dệt may/  *All mechanical test for textile* |

Note: \*: new signatory

|  |  |
| --- | --- |
| Số hiệu/ *Code:* **VILAS 1396** | |
| Hiệu lực công nhận/ *Period of Validation:* 16/11/2024 | |
| Địa chỉ/ *Address*: Phòng 905, tầng 9, tòa nhà Taiyo, số 97, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng/ *Room 905, 9th Floor, Taiyo Building, 97, Bach Dang street, Ha Ly Ward, Hong Bang District, Hai Phong* | |
| Địa điểm/*Location:* Phòng 905, tầng 9, tòa nhà Taiyo, số 97, đường Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng/ *Room 905, 9th Floor, Taiyo Building, 97, Bach Dang street, Ha Ly Ward, Hong Bang District, Hai Phong* | |
| Điện thoại/ *Tel*: 02253668188 | Fax: 02253668199 |
| E-mail: vnstc@stc.group | Website: http://www.stc-group.org |

1. **THÔNG TIN CẬP NHẬT/ UPDATE INFORMATION**
2. **Nhân sự/ *Staff***

Lập danh sách nhân viên phòng thí nghiệm (có thể làm thành phụ lục)/ *List of staff (could make appendix)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tên/**  **Name** | **Chức vụ/**  **Position** | **Trình độ/ Qualification** | **Ngày bắt đầu công tác**  **Start working date** |
| Trần Thị Mỹ Ngọc/ *Tran Thi My Ngoc (Mia Tran)* | Trợ lý giám đốc/ *Assistant manager* | Đại học/ *Bachelor* | 6/04/2020  6th April 2020 |
| Kwok Sze Ying, Erica | Trưởng P.KT/ Technical Manager | Sau đại học/ Master | 21/07/2008  21 July 2008 |
| Chan Man Kit, Calvin | Phó TP KT/ Assistant Technical Manager | Đại học/ *Bachelor* | 23/8/2004  23 August 2004 |
| Wong Wing Cheung, Benny | Quản lý kỹ thuật cấp cao/ Senior Technical Manager | Sau đại học/ Master | 05/1993  May 1993 |
| Cheng Chin Yiu, David | Trưởng P.KT/ Technical Manager | Đại học/ *Bachelor* | 06/1999  June 1999 |
| Bùi Sơn Đông | Giám sát phòng thí nghiệm/ *Lab Supervisor* | Đại học/ *Bachelor* | 15/04/2021  15 April 2021 |
| Nguyễn Văn Trọng | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm/ *Lab Technician* | Đại học/ *Bachelor* | 23/05/2022  23 May 2022 |
| Trần Đức Mạnh/ *Tran Duc Manh (Andrew Tran)* | Giám sát phòng thí nghiệm/ *Lab Supervisor* | Đại học/  *Engineer* | 2/11/2020  2nd Nov 2020 |
| Vũ Mạnh Tùng/ *Vu Manh Tung (Tyrion Vu)* | Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm/ *Lab Technician* | Đại học/  *Engineer* | 5/11/2020  5th Nov 2020 |

1. **Tiện nghi và môi trường/ *Facility and environment***

Đề nghị cung cấp một sơ đồ mặt bằng PTN và vị trí các thiết bị / *layout of laboratory*

Vui lòng xem tài liệu đính kèm/ *Please see the attached file*

Qui định Điều kiện môi trường - có thể gửi kèm tài liệu qui định của PTN/ *Environment requirement*:

Phòng điều kiện: Nhiệt độ: 21 ± 2oC, độ ẩm: 65 ± 4%

*Condition room: Temperature: 21 ± 2oC, Humidity: 65 ± 4%*

Phòng xử lý mẫu: Nhiệt độ: 15 ÷ 30oC, độ ẩm: 20 ÷80%

*Sample treatment room: Temperature: 15* ÷ *30oC, Humidity: 20* ÷ *80%*

Phòng GC/ICP: Nhiệt độ: 20 ÷ 25oC, độ ẩm: 35 ÷ 80%

*GC/ICP room: Temperature: 20 ÷ 25oC, Humidity: 35 ÷ 80%*

1. **Danh mục thiết bị** **(đề nghị ghi song ngữ và có thể lập thành phụ lục đính kèm)**

List of equipment (bilingual and could make appendix)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên thiết bị | Đặc tính kỹ thuật chính | Mã hiệu | Nhà sản xuất | Ngày nhận | Ngày vận hành | Tần suất kiểm tra | Tần suất hiệu chuẩn | Tần suất bảo trì |
| N0 | Equipment/ Instrument | Technical property | Code | Manufacturer | Received date | Use date | Checking frequency | Calibration frequency | Maintenance frequency |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Vui lòng xem tài liệu đính kèm/ *Please see the attached file*

1. **Các thông tin, hoạt động thay đổi khác/ *Other information, activities changed***