|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN **CỤC THÚ Y** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: fiDispatchNo /TB-TY-QLT | *fiSignConfirmDate* |

**THÔNG BÁO**

**Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng thuốc thú y nhập khẩu**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên thuốc thú y** | **Số ĐKLH** | **Số lô sản xuất** | **Quy cách đóng gói** | **Khối lượng/ số lượng** | **Xuất xứ, Nhà sản xuất** | **Đơn vị tính** | **Ghi chú** |

- Cửa khẩu nhập: fiGates

- Thời gian nhập khẩu:

- Thuộc lô hàng có các chứng từ sau:

+ Hợp đồng số: fiContractNo

+ Danh mục hàng hóa số: fiGoodListNo

+ Hóa đơn số: fiInvoiceNo

+ Vận đơn số: fiBillNo

+ Tờ khai hàng nhập khẩu số: fiDeclarationNo

+ Giấy chứng nhận xuất xứ số (C/O): fiCONo

+ Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS: fiCFSNo

- Người nhập khẩu: fiOrganization

- Giấy đăng ký kiểm tra số: fiApplicationNo ngày fiSignDate

- Căn cứ kiểm tra:

+ Tiêu chuẩn công bố áp dụng: fiApplyRegul

+ Quy chuẩn kỹ thuật: fiTechRegul

+ Quy định khác:

- Giấy chứng nhận hợp quy hoặc Giấy chứng nhận/giám định chất lượng lô thuốc thú y nhập khẩu số: fiCQNo do tổ chức fiCQOrganization cấp ngày: fiCQDate tại: fiCQIssueBy

**KẾT QUẢ KIỂM TRA**

fiResult

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Người nhập khẩu; - Hải quan cửa khẩu; - Lưu: VT, QLT. | **CỤC TRƯỞNG** *(Ký tên, đóng dấu)* |

**fiSignConfirmName**