${table}

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_0}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_0}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_0}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_0}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_1}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_1}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_1}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_1}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_2}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_2}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_2}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_2}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_3}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_3}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_3}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_3}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_4}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_4}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_4}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_4}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

|  |
| --- |
| **NHÃN LƯU TRỮ**  *STORAGE LABEL* |
| Tên hệ thống/ phần mềm: ${name\_5}  *System/ software name*  Mã số sao lưu/ lưu trữ: ${ma\_backup\_5}  *Backup/archive No.*  Ấn bản phần mềm: N/A  *Software version*  Ngày thực hiện: ${date\_created\_5}  *Date created*  Thời hạn lưu giữ: ${date\_storage\_5}  *Storage retention date*  Ký tên & ngày:  *Sign & date* |
| **Ref. No.: 010066.03/07** |

${/table}