|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **TỔNG HỢP THÔNG BÁO CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY THÁNG 11, 12 NĂM 2023** |   |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên tổ chức,** **cá nhân công bố** | **Tên sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình,** **môi trường** | **Số hiệu Tiêu chuẩn/****quy chuẩn** | **Loại hình đánh giá** | **Ghi chú** |
| **Bên thứ ba (tên tổ chức chứng nhận đã đăng ký/được chỉ định)** | **Bên thứ nhất (tự đánh giá)** | **Số thông báo tiếp nhận của Sở Khoa học và Công nghệ** |
| **I. Công bố hợp chuẩn** |
| 01 | Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn *(Địa chỉ: Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)*  | Xi măng Poóc lăng hỗ hợp, loại PCB30, PCB40, nhãn hiệu: Xi măng Thần Sa | Tiêu chuẩn: TCVN 6260:2020 Xi măng Poóc lăng hỗ hợp | Viện Vật liệu xây dựng |  | Thông báo Số 112/TB-KHCN ngày 06/12/2023 |
| 02 | Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn *(Địa chỉ: Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)* | Xi măng Poóc lăng hỗ hợp, loại PCB30, PCB40, nhãn hiệu: Xi măng Thạch Long | Tiêu chuẩn: TCVN 6260:2020 Xi măng Poóc lăng hỗ hợp | Viện Vật liệu xây dựng |  | Thông báo Số 113/TB-KHCN ngày 06/12/2023 |
| 03 | Công ty TNHH Một thành viên xi măng Quang Sơn *(Địa chỉ: Xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên)* | Xi măng Poóc lăng hỗ hợp, loại PCB30, PCB40, nhãn hiệu: Quang Sơn Cement | Tiêu chuẩn: TCVN 6260:2020 Xi măng Poóc lăng hỗ hợp | Viện Vật liệu xây dựng |  | Thông báo Số 114/TB-KHCN ngày 06/12/2023 |
| **II. Công bố hợp quy** |
| 01 | Công ty Cổ phần Gang Thép Thái Nguyên *(Địa chỉ: Tổ 13, phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên)* | Thép làm cốt bê tông, nhãn hiệu TISCO, loại thép thanh vằn, mác thép Grade 40, đường kính danh nghĩa từ No.3 [10] đến No.6 [19] | Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 7:2019/BKHCN Thép làm cốt bê tông | Trung tâm Chứng nhận phù hợp (Quacert) |  | Thông báo Số 115/TB-KHCN ngày 06/12/2023 |
|  |