|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **URS DEVIATION JUSTIFICATION REPORT**  **/BÁO CÁO GIẢI THÍCH SAI LỆCH URS** | | | | | | | |
| URS Deviation Justification REPORT  /Báo cáo giải thích sai lệch URS | | | URS Name  /Tên URS |  | | | |
| URS số/URS NO |  | | | |
| URS Version  /Phiên bản URS |  | | | |
| Effective date  /Ngày có hiệu lực |  | | | |
| Date of confirmation  /Ngày xác nhận | DD.MM.YYYY | | | |
| Page  /Trang | Urs No  /Số | Description of URS Item  /Mô tả | Status (C, Ma, Mi, Re)  /Trang thái | Deviation description  /Mô tả sai lệch | Vendor Opinion  /Ý kiến nhà cung cấp | Conclusion  /Kết luận |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Name  /Tên | Designation  /Họ | Signature  /Chữ ký | Date/Ngày | |
| Prepared by  /Chuẩn bị bởi | |  |  |  |  | |
| Prepared by  /Chuẩn bị bởi | |  |  |  |  | |
| Prepared by  /Chuẩn bị bởi | |  |  |  |  | |
| Prepared by  /Chuẩn bị bởi | |  |  |  |  | |
| Approved by  /Phê duyệt bởi | |  |  |  |  | |
| Level of significant deviation/Mức độ sai lệch:  - C: Critical/ Nghiêm trọng - Ma: Major/ Lớn - Mi: Minor/ Nhỏ - Re: Vendor recommendation/ Khuyến nghị của nhà cung cấp | | | | | | | |