|  |
| --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  VNPT TECHNOLOGY  **Địa chỉ: Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.**  **VP chính: 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.**  Tel: (84-24)3748 0921 Fax: (84-24)3836 2915  **VPĐD tại TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.**  Tel: (84-28)38422888 Fax: (84-28)39974515 |
| **CHỨNG NHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY**  FACTORY INSPECTION CERTIFICATE  **KHÁCH HÀNG*:* <SiteName>**  *CUSTOMER*  **HỢP ĐỒNG SỐ: <ContractId>**  CONTRACT NUMBER  **NHÀ MÁY: VNPT TECHNOLOGY**  FACTORY  **ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG: <vnpt.SiteName>**  ADDRESS  **SẢN PHẨM:** **<ContractGoodsDesignation1>**  PRODUCT   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Mã hàng** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Thực xuất** | **Ghi chú** | | 1 | <ContractGoodsCode> | <ContractGoodsDesignation> | <ContractGoodsUnit> | <PLQuantity> | DP <DPId> | | 2 |  | CD Serial Number & Mac | Bộ | 01 |  |  |  |  | | --- | --- | | **KIỆN SỐ/**  CASE NUMBER: | <DeviceCaseNumberRange> . |   Hà Nội, ngày <PLQualityInspectionCertificateInFactoryDate>  **NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG**  QUALITY ACCEPTANCE  **NGÔ ANH TUẤN** |

|  |
| --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CÔNG NGHIỆP BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  VNPT TECHNOLOGY  **Địa chỉ: Khu Công nghiệp Công nghệ cao I, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.**  **VP chính: 124 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.**  Tel: (84-24)3748 0921 Fax: (84-24)3836 2915  **VPĐD tại TP HCM: Tầng 8 tòa nhà Waseco, số 10 Phổ Quang, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.**  Tel: (84-28)38422888 Fax: (84-28)39974515 |
| **CHỨNG NHẬN KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG TẠI NHÀ MÁY**  FACTORY INSPECTION CERTIFICATE  **KHÁCH HÀNG*:* <SiteName>**  *CUSTOMER*  **HỢP ĐỒNG SỐ: <ContractId>**  CONTRACT NUMBER  **NHÀ MÁY: VNPT TECHNOLOGY**  FACTORY  **ĐỊA CHỈ GIAO HÀNG: <vnpt.SiteName>**  ADDRESS  **SẢN PHẨM:** **<ContractGoodsDesignation1>**  PRODUCT   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **STT** | **Mã hàng** | **Tên thiết bị** | **Đơn vị tính** | **Thực xuất** | **Ghi chú** | | 1 | <ContractGoodsCode> | <ContractGoodsDesignation> | <ContractGoodsUnit> | <PLQuantity1> | Dự phòng | | 2 |  | CD Serial Number & Mac | Bộ | 01 |  |  |  |  | | --- | --- | | **KIỆN SỐ/**  CASE NUMBER: |  |   Hà Nội, ngày <PLQualityInspectionCertificateInFactoryDate>  **NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG**  QUALITY ACCEPTANCE  **NGÔ ANH TUẤN** |