

**HƯỚNG DẪN KÝ ĐÓNG DẤU**

**HỒ SƠ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM PT7**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Mã Hiệu** | **Hướng dẫn ký** | **Số lượng bản in ký** | **Ghi chú** |
|  | **Phiếu yêu cầu chứng nhận PT7** | **BM-QT-20-02** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 02 bản gốc |  |
|  | **Hồ sơ nhập khẩu** | | | | |
|  | Hợp đồng | **/** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 01 bản sao |  |
|  | Hoá đơn | **/** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 01 bản sao |  |
|  | Vận đơn | **/** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 01 bản sao |  |
|  | Tờ khai hải quan | **/** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 01 bản sao |  |
|  | Danh mục hàng hóa | **/** | Ký đóng dấu Doanh nhgiệp **(có dấu giáp lai)** | 01 bản sao |  |
|  | **Phiếu đăng ký kiểm tra nhà nước (nếu có)** | **/** | Bản sao có giáp lai | 01 bản sao |  |
|  | **Nhãn phụ sản phẩm** | **/** | Bản sao có giáp lai | 01 bản sao |  |
|  | **Xác nhận kế hoạch đánh giá và lấy mẫu** | **BM-QT-20-10** | Ký đóng dấu đại diện Khách hàng | 01 bản gốc |  |
|  | **Biên bản kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ và lấy mẫu** | **BM-QT-20-14** | Ký đóng dấu đại diện Khách hàng **(Không đóng dấu giáp lai)** | 02 bản gốc |  |
|  | **Xác nhận đánh giá (Audit log)** | **BM-QT-20-32** | Ký đóng dấu đơn vị xác nhận | 05 bản gốc |  |

**PHIẾU YÊU CẦU CHỨNG NHẬN**

*(Chứng nhận sản phẩm theo phương thức 7)*

1. **Thông tin người yêu cầu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị đăng ký | : | {{ten\_kh}} | | | |
| Địa chỉ | : | {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}} | | | |
| Mã số thuế | : | {{Ma\_so\_thue\_DN}} | Số điện thoại | : |  |
| Người đại diện | : | {{Nguoi\_dai\_dien}} | Chức vụ | : | Giám đốc |

1. **Danh mục sản phẩm yêu cầu chứng nhận:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại** | **Đặc tính kỹ thuật** | **Xuất xứ, Nhà sản xuất** | **Khối lượng/ số lượng** |
| *(Chi tiết theo danh mục đính kèm)* | | | | |

1. **Hồ sơ kèm theo (bản chính hoặc bản sao y bản chính):**
2. Hợp đồng số: {{Contact}} ngày {{Time\_contact}}
3. Hóa đơn số: {{Invoice}} ngày {{Time\_invoice}}
4. Danh mục hàng hoá số: {{Packinglist}} {{Time\_packinglist}}
5. Vận đơn số: {{Bill\_off\_loading}} ngày {{Time\_bill}}
6. Tờ khai hải quan số: {{TKHQ}} ngày {{Time\_TKHQ}}
7. Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu có) số: Không có
8. **Thông tin khác:**

* Cửa khẩu nhập: {{Cua\_nhap\_khau}}
* Thời gian nhập khẩu: {{Time\_nhap\_khau}}

1. **Thời gian, địa điểm kiểm tra, lấy mẫu:**

* Thời gian: ……………………………………………………………………………………………………..
* Địa điểm lấy mẫu: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}

1. **Yêu cầu chứng nhận sản phẩm trên theo:** QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.
2. **Giấy chứng nhận yêu cầu cấp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số lượng: 02 (bản) | Tiếng Việt: 02 (bản) | Tiếng Anh: 00 (bản) |

1. **Yêu cầu khác:** Không

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN XÁC NHẬN:** | | | | | |
| 🞎 Tiếp nhận, hồ sơ đầy đủ. | 🞎 Tiếp nhận, DN bổ sung tài liệu mục: … | | | | 🞎 Từ chối tiếp nhận. |
| Vào sổ đăng ký số: **{{so\_ma\_hoa}}** | |  | Người tiếp nhận: {{Nguoi\_tiep\_nhan}} | | |
| *Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2025*  **CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN** | |  | | {{Tinh\_DKKD}}*, ngày ... tháng ... năm 2025*  **{{ten\_kh}}**  *(Ký tên, đóng dấu)* | |

**Đơn vị yêu cầu chứng nhận:** {{ten\_kh}}

**Địa chỉ:** {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}

**Nội dung:** Xác nhận kế hoạch đánh giá theo Phiếu thông báo lịch đánh giá của Công ty Cổ phần Ecosin cho lô hàng theo Yêu cầu chứng nhận số {{so\_ma\_hoa}}

| **Kế hoạch** | **Ý kiến của đơn vị (Tick “X”)** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **Đồng ý** | **Không đồng ý** | **Lý do** |
| Thời gian | X |  |  |
| Chuyên gia đánh giá | X |  |  |
| Kế hoạch đánh giá chi tiết | X |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *{{Tinh\_DKKD}}, ngày ... tháng ... năm 2025* |
|  | **{{ten\_kh}}**  *(Ký tên và đóng dấu)* |

**Mã hồ sơ: {{so\_ma\_hoa}}**

1. **Thông tin chung**
   1. Phương thức chứng nhận: Phương thức 7
   2. Tổ chức sản xuất/ nhập khẩu: {{ten\_kh}}
   3. Địa chỉ trụ sở: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
   4. Địa điểm kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ và lấy mẫu: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}
2. **Kết quả kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ**
   1. Yêu cầu kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ:
      * Kiểm đếm số lượng: Đầy đủ theo Phiếu Yêu cầu chứng nhận;
      * Kiểm tra ngoại quan bề mặt sản phẩm: Không phát hiện điểm bất thường.
   2. Phương tiện kiểm tra:
      * Mắt thường, thước cuộn, thước kẹp, thước rút.
   3. Kết quả kiểm tra, thử nghiệm tại chỗ:
3. Sự phù hợp của sản phẩm so với Phiếu Yêu cầu chứng nhận:
   * + Sảm phẩm phù hợp với Phiếu Yêu cầu chứng nhận.
4. Tình trạng bao gói, bảo quản, ghi nhãn:
   * + Tình trạng bao gói, bảo quản: Hàng hóa được bao gói bằng lớp màng PE;
     + Tình trạng ghi nhãn: Có nhãn dán trên từng chủng loại sản phẩm, hàng hóa và viết ký hiệu trên vỏ bọc dây.
     + Các nội dung kiểm tra, thử nghiệm khác: Không.
   1. Nhận xét, kiến nghị:
      * Nhận xét: Không
      * Kiến nghị: Lấy mẫu để phục vụ chứng nhận hợp quy sản phẩm theo QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.
5. **Kết quả lấy mẫu**
   1. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn chứng nhận: QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.
   2. Mô tả dạng bao gói, tình trạng ngoại quan:
      * Bao gói: Hàng hóa được bao gói bằng lớp màng PE;
      * Tình trạng ngoại quan: Ngoại quan bề mặt sản phẩm, hàng hóa có thể hiện thông tin kỹ thuật tại thân dây, không phát hiện dấu hiệu bất thường.
   3. Phương pháp lấy mẫu: Ngẫu nhiên, điển hình
   4. Kết quả lấy mẫu:

*(Chi tiết tại danh mục đính kèm biên bản này)*

* 1. Khách hàng lưu mẫu:  Có  Không
  2. Yêu cầu thử nghiệm: Chứng nhận hợp quy sản phẩm phù hợp theo QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN.
  3. Các yêu cầu khác:

1. Tem niêm phong mẫu lưu. Lưu mẫu tại Doanh Nghiệp.

Đề nghị PTN được chỉ định xác nhận đã tiếp nhận mẫu còn nguyên niêm phong hay không và thực hiện các phép thử đúng với phương pháp thử theo quy chuẩn yêu cầu.

Biên bản này đã được các bên thông qua và thống nhất nội dung trước khi ký.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *{{Tinh\_lay\_mau}}, ngày … tháng … năm 2025* | |
| **ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG**  *(ký, ghi rõ họ tên)* | **THÀNH VIÊN ĐOÀNĐÁNH GIÁ**  *(ký, ghi rõ họ tên)* | **TRƯỞNG ĐOÀN ĐÁNH GIÁ**  *(ký, ghi rõ họ tên)* |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **XÁC NHẬN ĐÁNH GIÁ - AUDIT LOG** | | | | | | | | | | | | |
| **Họ và tên/ Name:** | | | |  | | | **Mã hồ sơ (nếu có)/ Profile code (if applicable):** | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| Ngày  (dd/mm/yy)  Date  (dd/mm/yy)  First date of site visit | Tổng thời lượng đánh giá  Total time for audit in days | | Thông tin của đơn vị được đánh giá  Audited Organization  • Organization name  • Complete address  • Auditee contact name  • Telephone number  • Fax number  • Email address | | Vị trí trong đoàn  Your role in the audit  A-Auditor  L-Lead | Số lượng thành viên đoàn đánh giá  Number on team including leader and active auditors only | Thông tin đánh giá  Audit Details | | Loại hình đánh giá  Type of Audit (select one)  Stage 1  Certification audit  Surveillance audit  Recertification | Thông tin của tổ chức  chứng nhận  Details of the organization that employed the auditor | Tên trưởng đoàn đánh giá  Audit team leader name  (if different than applicant) |
| Tại  hiện trường  On-site Time | Tại  Văn phòng  Off-site  Time | Tiêu chuẩn đánh giá  Audit Standard | Tên sản phẩm  name of product(s) |
|  |  |  | **{{ten\_kh}}**  **Địa chỉ: {{Dia\_chi\_KH\_DKCN}}**  **XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ:** | |  |  | QCVN 4:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2016 QCVN 4:2009/BKHCN | Dây và cáp điện | Chứng nhận theo lô sản phẩm, hàng hóa | **CÔNG TY CỔ PHẦN ECOSIN**  Số 42, ngõ 33 phố Đốc Ngữ, Phường Ngọc Hà, TP Hà Nội, Việt Nam  **ECOSIN XÁC NHẬN:** |  |