# Phụ lục 4

*(Kèm theo Thông tư số 32 /2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017của Bộ Công Thương)*

# CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC HẠI**

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất. Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.

# BÊN BÁN

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT HÙNG XƯƠNG**

Địa chỉ trụ sở: **KCN Hải Sơn,Ấp Bình Tiền 2,X.Đức Hòa Hạ,H.Đức Hòa,Long An**

Điện thoại : **(028) 3961.0628.** Fax: **(028)3961.0633.**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **1100684651** do sở KH&DT **Long An** cấp ngày 18 tháng 10 Năm 2018

Tên người đại diện: **TCHION CHẤN HÙNG**

Giấy CMND số: **023242049** Cấp ngày: **24/12/2008** Tại : **CA TPHCM**

# BÊN MUA

Tên tổ chức: **CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP DỆT HUGE-BAMBOO - CHI NHÁNH BÀU BÀNG**

Địa chỉ trụ sở: **Lô A-12B-CN và Lô A-12C-CN, Đường D6, KCN Bàu Bàng, Xã Lai Hưng, Huyện Bàu Bàng, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam**

**Lô H-2-CN, Lô H-1B-CN, KCN Mỹ Phước P. Mỹ Phước, TX Bến Cát, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.**

Điện thoại :**………………………………**  Fax: **………………………………………**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **3700439983-001** do sở KH&DT **Bình Dương** cấp

Tên người đạidiện:………………………………………………………………………………….

Giấy CMND số: Cấp Ngày:………………….Tại: ……………………………

Thông tin mua, bán hóa chất độc gồm các nội dung sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thương mại** | **Số lượng giao hàng** | **Nhận dạng hóa chất độc** | | | | **Mục đích sử dụng** | | |
| **Tên hóa học** | **Mã số CAS** | **Công thức hóa học** | **Hàm Lượng %** | **Sản xuất** | **Kinh doanh** | **Sử**  **dụng** |
| 1 | K011:  HUNTEX  HT-842W | 600kg | Sodium dihydrate hydroxymethanesulfinate | 6035-47-8 | CH3NaO3S.2H2O | 34-36 |  |  | X |
| 2 | K034: HUNTEX  SE-171 |  | Isopropyl alcohol | 67-63-0 | C3H8O | 5-6 |  |  | X |
| Lauryl alcohol ethoxylate | 9002-92-0 | C12H25(OC2H4)nOH | 20-21 |
| Octadecan-1-ol, ethoxylated | 9005-00-9 | C20H41O2 | < 0.004 |
| 3 | K019: HUNTEX OLG-02 |  | Lauryl alcohol ethoxylate | 9002-92-0 | C12H25(OC2H4)nOH | 10-11 |  |  | X |
| Octadecan-1-ol, ethoxylated | 9005-00-9 | C20H41O2 | < 0.004 |
| Butyl carbitol (diethylene glycol monobutyl ether) | 112-34-5 | C8H18O3 | 10 |
| 4 | K005: HUNTEX APS-56 |  | Lauryl alcohol ethoxylate | 9002-92-0 | C12H25(OC2H4)nOH | 24.0-24.5 |  |  |  |
| Isotridecanol, ethoxylated,3EO. | 69011-36-5 | (C2H4O)1-3C13H28O | 1.3-2.3 |
| 2-Butoxyethanol | 111-76-2 | C6H14O2 | 0.2- 0.32 |
| Isopropanol | 67-63-0 | C3H8O | 2.9-3.2 |
| 5 | K007: HUNTEX  OR-27 |  | Lauryl alcohol ethoxylate | 9002-92-0 | C12H25(OC2H4)nOH | 18-20 |  |  |  |
| Sodium carbonate | 497-19-8 | Na2CO3 | 8-9 |
| 6 | N020-4: HUNTEX  SL-17 |  | Polyoxyethylene C12C14 ether | 68439-50-9 | C12H25O.(C2H4O)n | 0.5-0.53 |  |  |  |
| Alcohols, C8-10 (even numbered), ethoxylated (8- EO) | 71060-57-6 | C11H26O | 2.2-2.4 |
| Acetic acid | 64-19-7 | C2H4O2 | 0.3-0.33 |
| Benzalkonium chloride | 8001-54-5 | C11H18 N(C2H4)n . Cl | 0.13 -0.15 |

Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc được 02 bên lưu giữ ít nhất 02 bản và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐẠI DIỆN BÊN BÁN**  (Ký tên và đóng dấu) | *TP.HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2022*  **ĐẠI DIỆN BÊN MUA**  (Ký tên và đóng dấu) |

**ĐINH VĂN HIỀN**