SOP-mã chức năng của đơn-mã xưởng yyyy00001  
  
表單功能代碼: mã chức năng của đơn (tạm thời xác định những đơn được bôi màu đỏ là những đơn cần phải viết)

編碼申請 A xin tạo mã văn kiện  
修訂申請 B xin sửa văn kiện  
建檔申請 C xin phát hành văn kiện  
作廢申請 D xin hủy văn kiện  
適用申請 E xin thay đổi phạm vi sử dụng văn kiện  
檢核申請 F Đơn kiểm tra SOP  
結案申請 G xin kết án văn kiện  
延期申請 H xin gia hạn văn kiện  
文件申請 P xin form

廠區代碼 mã xưởng (do hiện tại chỉ có VN nên tạm fix 1 mã là mã V)

新竹 H  
龍華 M  
上海 L  
越南 V  
重慶 Q  
南寧 B