|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ NÔNG NGHIỆP**  **VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**  **CỤC CHĂN NUÔI**  **----------------------------------------------------**  Số: #{soGXNCL} | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  **----------------------------------------------------**  #{ngayKyXNCL} |

#### THÔNG BÁO

##### Kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu

1. Thông tin của lô TACN được kiểm tra

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên TACN** | **Mã số công nhận** | **Hãng sản xuất** | **Nước sản xuất** | **Khối lượng** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| #{fiSignAddressName} #{fiCreatedDate} **TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NHẬP KHẨU** *(ký tên, đóng dấu)*  **#{fiSignName}** | #{fiNoiXN} #{fiNgayXN} **TÊN CƠ QUAN KIỂM TRA** *(ký tên, đóng dấu)*  **#{fiNguoiKy}** |

**PHỤ LỤC**

Kèm theo Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số ngày (thay thế Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số mã hồ sơ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tên TACN** | **Chỉ tiêu phân tích** | **Hình thức công bố** | **Hàm lượng** | **Đơn vị tính** | **Ghi chú** |
| #{fiTenHangHoa} | #{fiTenChiTieu} | #{fiHinhThucCB} | #{fiHamLuong} | #{fiTenDVT} | #{fiGhiChu} |

**Lưu ý: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày thông quan hàng hóa, người nhập khẩu phải nộp kết quả tự đánh giá sự phù hợp theo quy định về Cục Chăn nuôi thông qua hệ thống Một cửa Quốc gia.**