**Phụ lục 1**

**Mẫu Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện,**

**thiết bị sử dụng năng lượng**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)*

|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN DOANH NGHIỆP**  Số:........ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *......, ngày.... tháng.... năm ....* |

**GIẤY CÔNG BỐ DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG**

**CHO PHƯƠNG TIỆN, THIẾT BỊ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG**

**Kính gửi: Bộ Công Thương**

Tên doanh nghiệp:..................................................................................................

Tên đơn vị chủ quản:..............................................................................................

Trụ sở chính tại:......................................................................................................

Điện thoại:...................................... Fax:................................................................

E-mail:....................................................................................................................

#### Sau khi nghiên cứu các điều kiện quy định tại Thông tư số 36/2016/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định dán nhãn năng lượng cho các phương tiện và thiết bị sử dụng năng lượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương,

Đề nghị Bộ Công Thương tiếp nhận công bố để doanh nghiệp được dán nhãn năng lượng (nhãn so sánh và/hoặc nhãn xác nhận) đối với các sản phẩm tiêu thụ năng lượng:

1) ......

2) ........

...............

Hồ sơ đính kèm bao gồm:

1) Danh mục các loại phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng (kèm theo);

2) ......

3) ........

.............

Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định của Quý cơ quan và chịu trách nhiệm về các khai báo nêu trên.

**GIÁM ĐỐC**

(Ghi rõ họ tên và đóng dấu)

***Nơi nhận:***

- Như trên,

- ........

### Danh mục các loại phương tiện, thiết bị dán nhãn năng lượng

*(kèm theo Giấy công bố dán nhãn năng lượng cho phương tiện, thiết bị*

*sử dụng năng lượng số…. ngày/tháng/năm)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Kiểu / Model | Nhãn hiệu | Xuất xứ/cơ sở sản xuất | Công suất  danh định,W | Hiệu suất năng lượng | Mức hiệu suất năng lượng của thiết bị (cấp sao/hoặc xác nhận) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Đơn vị đăng ký dán nhãn năng lượng:** ……………………………………………;

Trụ sở tại: ……………………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………..........................................................

Địa chỉ Nhà máy sản xuất: ……………………………………....................................

Tiêu chuẩn chứng nhận: TCVN ……………………Hiệu suất năng lượng.