|  |
| --- |
| **QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH** *List of Inspection Criteria* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT**  ***No.*** | **Số tài liệu**  ***Code*** | Tên tài liệu ***Name of document*** |
| 01 | 7.5WI 01-NVC | Phương pháp nhận yêu cầu giám định  *(method of accepting inspection order)* |
| 02 | 7.5WI 02-NVC | PPGĐ qui cách phẩm chất *(method of quality survey)* |
| 03 | 7.5WI 03-NVC | PPGĐ số lượng chi tiết *(method of detail quantity)* |
| 04 | 7.5WI 04-NVC | PPGĐ khối lượng bằng cân bàn *(method of weight survey by scale)* |
| 05 | 7.5WI 05-NVC | PPGĐ khối lượng thương mại *(method of commercial weight survey)* |
| 06 | 7.5WI 06-NVC | PPGĐ tình trạng *(method of condition survey)* |
| 07 | 7.5WI 07-NVC | PPGĐ bao bì *(method of packing survey)* |
| 08 | 7.5WI 08-NVC | PPGĐ để tính cước phí *(Freight Inspection Procedure)* |
| 09 | 7.5WI 09-NVC | PPGĐ hàng tổn thất *(method of damaged cargo survey)* |
| 10 | 7.5WI 10-NVC | PP phân bổ tổn thất và khiếu nại bồi thường  *(Damage distribution/complaint Inspection Procedure)* |
| 11 | 7.5WI 11-NVC | PPGĐ gạo xuất khẩu *(method of export rice survey)* |
| 12 | 7.5WI 12-NVC | PPGĐ cà phê nhân xuất khẩu *(method of export kernel coffee survey)* |
| 13 | 7.5WI 13-NVC | PPGĐ lạc nhân xuất khẩu *(method of export kernel peanut survey)* |
| 14 | 7.5WI 14-NVC | PPGĐ sắn lát xuất khẩu *(method of export cassava survey)* |
| 15 | 7.5WI 15-NVC | PPGĐ vừng xuất khẩu *(method of export sesame survey)* |
| 16 | 7.5WI 16-NVC | PPGĐ hạt điều xuất khẩu *(method of export cashew survey)* |
| 17 | 7.5WI 17-NVC | PPGĐ hạt tiêu xuất khẩu *(method of export pepper survey)* |
| 18 | 7.5WI 18-NVC | PPGĐ chè xuất khẩu *(method of export tea survey)* |
| 19 | 7.5WI 19-NVC | PPGĐ thiếc thỏi xuất khẩu *(method of export tin in ingot survey)* |
| 20 | 7.5WI 20-NVC | PPGĐ ILMENIT xuất khẩu (*method of export ILMENIT survey)* |
| 21 | 7.5WI 21-NVC | PPGĐ cát trắng xuất khẩu *(method of export white sand survey)* |
| 22 | 7.5WI 22-NVC | PPGĐ than đá xuất khẩu *(method of export coal survey)* |
| 23 | 7.5WI 23-NVC | PPGĐ đay, tơ xuất khẩu *(method of export jute, silk survey)* |
| 24 | 7.5WI 24-NVC | PPGĐ giầy dép xuất khẩu *(method of export shoe survey)* |
| 25 | 7.5WI 25-NVC | PPGĐ hàng may mặc xuất khẩu *(method of export garment survey)* |
| 26 | 7.5WI 26-NVC | PPGĐ đồ chơi trẻ em xuất khẩu *(method of export toy survey)* |
| 27 | 7.5WI 27-NVC | PPGĐ dăm gỗ bạch đàn xuất khẩu *(method of export eucalyptus chips survey)* |
| 28 | 7.5WI 28-NVC | PPGĐ hàng hải sản đông lạnh trong quá trình chế biến để xuất khẩu  *(method of export frozen seafood in processing survey)* |
| 29 | 7.5WI 29-NVC | PPGĐ giám sát hàng hải sản đông lạnh xuất khẩu  *(method of export frozen seafood inspection)* |
| 30 | 7.5WI 30-NVC | PPGĐ phẩm chất Clanhke poóc lăng *(method of quality clinker survey)* |
| 31 | 7.5WI 31-NVC | PPGĐ xi măng đóng bao *(method of export cement in bag survey)* |
| 32 | 7.5WI 32-NVC | PPGĐ dây chuyền máy móc xuất khẩu *(method of export machinery survey)* |
| 33 | 7.5WI 33-NVC | PDGĐ sự đồng bộ của máy móc thiết bị *(method of synchronism survey)* |
| 34 | 7.5WI 34-NVC | PPGĐ tính chuyên dùng của máy móc thiết bị *(method of specialty of machinery survey)* |
| 35 | 7.5WI 35-NVC | PPGĐ phạm vi sử dụng của máy móc thiết bị *(method of using range of machine survey)* |
| 36 | 7.5WI 36-NVC | PPGĐ máy móc thiết bị đã qua sử dụng *(method of used machinery survey)* |
| 37 | 7.5WI 37-NVC | PPGĐ Urê nông nghiệp *(method of urea fertilizer survey)* |
| 38 | 7.5WI 38-NVC | PPGĐ xơ bông nhập khẩu (*method of export cotton fiber survey)* |
| 39 | 7.5WI 39-NVC | PPGĐ hàng điện tử rời nhập khẩu *(method of import electronic parts survey)* |
| 40 | 7.5WI 40-NVC | PPGĐ gas hóa lỏng *(method of liquefied gas survey)* |
| 41 | 7.5WI 41-NVC | PPGĐ xác định khối lương theo mớn nước trong giao nhận hàng hóa  (*method of weight of cargo by draft survey)* |
| 42 | 7.5WI 42-NVC | PPGĐ số khối lượng dầu thô từ kho nổi giao sang tàu  *(method of Crud oil from floating store to vessel suvey)* |
| 43 | 7.5WI 43-NVC | PPGĐ khối lượng hàng lỏng tại bồn trong giao nhận (*method of liquid cargo at tank survey)* |
| 44 | 7.5WI 44-NVC | PPGĐ kín chắc hầm tàu *(method of hold tightness survey)* |
| 45 | 7.5WI 45-NVC | PPGĐ vệ sinh hầm tàu *(method of hold cleanness survey)* |
| 46 | 7.5WI 46-NVC | PPGĐ con tàu trước khi cho thuê- nhận lại (*method of On-off hire survey)* |
| 47 | 7.5WI 47-NVC | PPGĐ an tòan con tàu trước khi sửa chữa hay phá dỡ  *(method of safety of ship survey prior to repairing or destroying)* |
| 48 | 7.5WI 48-NVC | PPGĐ khả năng đi biển an toàn của con tàu *(method of seaworthiness survey)* |
| 49 | 7.5WI 49-NVC | PPGĐ nhựa đường lỏng chở trên tàu biển  *(method of liquefied asphalt shipped by vessel)* |
| 50 | 7.5WI 50-NVC | PPGĐ khử trùng *(method of decontamination survey)* |
| 51 | 7.5WI 51-NVC | PPGĐ hàng thực phẩm đóng hộp *(method of canned food survey)* |
| 52 | 7.5WI 52-NVC | PPGĐ container bách hóa kín, bằng thép  *(method of Steel close GC container survey)* |
| 53 | 7.5WI 53-NVC | PPGĐ sản xuất sản phẩm container bách hóa bằng thép, phương thức kín, thông thóang tự nhiên, đươc chế tạo theo tiêu chuẩn Quốc tế (ISO)  (survey method of steel GC container acc. to ISO) |
| 54 | 7.5WI 54-NVC | PPGĐ xe lăn bánh *(method of wheelchair survey)* |
| 55 | 7.5WI 55-NVC | PPGĐ tổn thất tàu do đâm va *(method of Ship collision survey)* |
| 56 | 7.5WI 56-NVC | PPGĐ thẩm định giá nhà xưởng, máy móc ,thiết bị  *(method of works/machine/equipment appraising survey)* |
| 57 | 7.5WI 57-NVC | PPGĐ xà phòng *(method of soap survey)* |
| 58 | 7.5WI 58-NVC | PPGĐ xác định khối lượng hóa chất lỏng chuyên chở bằng tàu biển  *(methof of defining weight of liquefied chemical shipped by vessel)* |
| 59 | 7.5WI 59-NVC | PPGĐ nghiệm thu máy móc thiết bị  *(method of delivery checking of machine/equipment survey)* |
| 60 | 7.5WI 60-NVC | PP lập bảng dung tích bể trụ đứng  *(Vertical silo/tank volume Inspection Procedure)* |
| 61 | 7.5WI 61-NVC | PP lập bảng dung tích bể trụ nằm ngang  *(Horizontal silo/tank volume Inspection Procedure)* |
| 62 | 7.5WI 62-NVC | PP thanh tra nhà máy *(method of factory inspection)* |
| 63 | 7.5WI 63-NVC | PPGĐ giấy *(method of paper survey)* |
| 64 | 7.5WI 64-NVC | PPGĐ cân hàng bằng cân cầu *(method of weighing cargo by bridge-scale)* |
| 65 | 7.5WI 65-NVC | PPGĐ phương tiện cứu sinh *(method of life-means survey)* |
| 66 | 7.5WI 66-NVC | PPGĐ khối lượng xăng dầu *(method of gasoline weight survey)* |
| 67 | 7.5WI 67-NVC | PPGĐ cẩu tàu *(method of ship’s crane survey)* |