**HỒ SƠ**

**CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số đăng ký | : | {{so\_ma\_hoa}} |
| Tên khách hàng | : | {{ten\_kh}} |
| Địa chỉ | : | {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}} |
| Ngày cấp GCN | : | {{BM25\_Time\_cap\_GCN}} |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã hiệu** | **HỒ SƠ** | **Thời gian lập** | **Số tờ** |
|  | BM-QT20-02 | Phiếu yêu cầu chứng nhận |  |  |
|  | / | Bộ hồ sơ nhập khẩu |  |  |
|  | BM-QT20-04 | Phiếu xem sét HS đăng ký & phân công nhiệm vụ thực hiện chứng nhận |  |  |
|  | BM-QT20-06 | Quyêt định thành lập đoàn đánh giá |  |  |
|  | BM-QT20-09 | Kế hoạch đánh giá và lấy mẫu |  |  |
|  | BM-QT20-10 | Xác nhận kế hoạch đánh giá và lấy mẫu |  |  |
|  | BM-QT20-14 | Biên bản kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ và lấy mẫu |  |  |
|  | / | Hình ảnh sản phẩm, hàng hóa |  |  |
|  | BM-QT20-16 | Phiếu bàn giao mẫu và yêu cầu thử nghiệm |  |  |
|  | / | Kết quả thử nghiệm |  |  |
|  | BM-QT20-17 | Báo cáo đánh giá mẫu thử nghiệm |  |  |
|  | BM-QT20-20 | Báo cáo kết quả thẩm xét hồ sơ chứng nhận |  |  |
|  | BM-QT20-24 | Quyết định cấp Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận |  |  |
|  | BM-QT20-25 | Giấy chứng nhận |  |  |
|  | BM-QT20-31 | Quy định sử dụng giấy chứng nhận và dấu chứng nhận hợp quy |  |  |