**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**GIẤY ĐĂNG KÝ GIÁM ĐỊNH LÔ HÀNG**

Số:

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PHẦN THÔNG TIN KHAI BÁO CỦA CHỦ HÀNG** | | |
| 1. Chủ hàng:  Điện thoại:  Email: | 2. Người nhận hàng:  Điện thoại:  Email: | |
| 3. Nơi đi:Việt Nam  Cảng xuất khẩu:  Ngày xuất khẩu *(dự kiến*): | 4. Nơi đến:  - Quốc gia nhập khẩu/cảng nhập khẩu:  - Quốc gia lô hàng quá cảnh/cảng quá cảnh *(nếu có)* | |
| 5. Mô tả hàng hóa:  Tên sản phẩm: …  Tên thương mại:…  Tên khoa học…  Hs code(s): … | 6. Số lượng khai báo: ctns/bags/basket/…  Khối lượng tổng: ……kg  Khối lượng tịnh: …….kg | |
| 7. Tên cơ sở sản xuất:  Mã số cơ sở: | 8. Mã số lô hàng:  Thời gian sản xuất: *……………*  Thời hạn sử dụng *(nếu có):……………* | |
| 9. Thời gian thực hiện giám định: …  Địa điểm thực hiện giám định: … | 10. Yêu cầu giám định:   Số lượng, khối lượng   Hàng hóa lên phương tiện vận chuyển   An toàn thực phẩm   Chất lượng   Khác: … | |
| 11. Hồ sơ kèm theo:   |  |  | | --- | --- | |  Danh mục sản phẩm (Packing list). |  Giấy đề nghị nội dung và chỉ tiêu giám định. | |  Hợp đồng. |  Hóa đơn. | |  Khác: … | | | | |
| 12. Ngôn ngữ thể hiện trong chứng thư:   |  |  | | --- | --- | |  Tiếng việt: … bản |  Song ngữ Việt-Anh: … bản. | |  Tiếng Anh: … bản |  Khác: … | | | |
| **PHẦN XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN GIÁM ĐỊNH** | | |
| Hồ sơ đăng ký: 🞏 Đạt 🞏 Không đạt 🞏 Bổ sung thêm  Lý do không đạt:  Các hồ sơ cần bổ sung:  Kết quả xem xét sau khi bổ sung: | | |
| Ngày giám định dự kiến: | | |
| Đà Nẵng, ngày …../…/……  **Đại diện Chủ hàng**  *(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)* | | Đà Nẵng, ngày …../……/ ……….  **Đại diện Cơ quan giám định**  *(Ký tên, đóng dấu/chữ ký số)* |

**GIẤY ĐỀ NGHỊ NỘI DUNG VÀ CHỈ TIÊU GIÁM ĐỊNH**

Kính gửi: Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2

**1. Thông tin chủ hàng:**

1.1. Tên cơ sở:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Điện thoại:

**2. Thông tin chung về lô hàng:**

2.1. Tên sản phẩm:

2.2. Tên khách hàng:

2.3. Thị trường:

2.4. Tổng số lượng/khối lượng:

2.5 Thời gian sản xuất lô hàng:

2.6. Mã số lô hàng:

**3. Yêu cầu nội dung giám định:**

 Số lượng, khối lượng;  Chất lượng;  Hàng hóa lên phương tiện vận chuyển

 An toàn thực phẩm;  Khác: …

**4. Yêu cầu chi tiết các chỉ tiêu giám định phân tích:**

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Giới hạn cho phép** | **Căn cứ tham chiếu** | **Phương pháp kiểm tra *(nếu có)*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Ngoại quan, cảm quan; Cơ-Lý*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Vi sinh*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. ***Hóa học*** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Yêu cầu cấp chứng nhận giám định:**

Chứng nhận y tế *(Health Certificate)*; Chứng nhận phân tích *(Analytical certificate);*

Chứng nhận giám định chất lượng *(Inspection certificate of Quality)*;

Chứng nhận giám định số lượng và trọng lượng *(Inspection certificate of Quantity and weight);*

Khác *(Other):…*

|  |  |
| --- | --- |
|  | , ngày       tháng       năm  **ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP**  *(Ký tên, đóng dấu)* |