**PHỤ LỤC IX**

MẪU PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH KHÁM MÁY TRÊN ĐƯỜNG SẮT QUỐC GIA, ĐƯỜNG SẮT CHUYÊN DÙNG, TRÊN ĐƯỜNG SẮT DÙNG RIÊNG CỦA DOANH NGHIỆP
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**CỤC ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM-------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| *(ĐÓNG DẤU TREO)* | *……, ngày….tháng….năm….* |

**PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH KHÁM MÁY**

***Loại* *máy*: ...........................................**

***Đề số: ................ Thời gian sát hạch: ........................***

***Điểm tối đa : 100 điểm.***

Họ và tên thí sinh:..............................................................................................................

Nơi công tác       :..............................................................................................................

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **NỘI DUNG** | **YÊU CẦU** | **LỖI VI PHẠM** | **ĐIỂM TRỪ** | **KẾT QUẢ** |
| 1 | Thời gian và kỹ thuật khám máy*(50 điểm)* | 1 - Tổng thời gian khám: |   |   |   |
| 2 - Thủ tục khám máy: |   |   |
| 3 - An toàn lao động: |   |   |
| 4 - Trình tự, tư thế khám: |   |   |
| 5 - Khám chi tiết hoặc bộ phận: |   |   |
| 6 - Hư hỏng chi tiết, bộ phận (chưa phải thay thế) |   |   |
| 2 | Khám nguội*(30 điểm)* | Pan 1: |   |   |   |
| Pan 2: |   |   |
| Pan 3: |   |   |
| 3 | Khám nóng*(20 điểm)* | Pan 1: |   |   |   |
| Pan 2: |   |   |
| 4 | Các lỗi bị đình chỉ sát hạch | *(Ghi rõ lỗi vi phạm)* |
| **CỘNG** |   |   |

Tổng điểm: ........... điểm                       Kết quả: Đạt □              Không đạt □

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **THÍ SINH**(Ký, ghi rõ họ tên) | **TỔ TRƯỞNG SÁT HẠCH**(Ký, ghi rõ họ tên) | **CÁC SÁT HẠCH VIÊN**(Ký, ghi rõ họ tên) |