|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BẾN TRE  **SỞ CÔNG THƯƠNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /GCN-SCT | *Bến Tre, ngày tháng … năm ……* |

**GIẤY CHỨNG NHẬN**

**Đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện**

**trong lĩnh vực công nghiệp**

**GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẾN TRE**

Căn cứ Luật hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật hóa chất;

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Bến Tre;

Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp của <<BusinessName>>;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kỹ thuật An toàn và Môi trường,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp cho <<BusinessName>>

1. Địa chỉ trụ sở chính: <<Address>>

2. Điện thoại: <<PhoneNumber>> Fax: <<Fax>>

3. Địa chỉ kinh doanh hóa chất: <<BusinessAddress>>

4. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: <<Num>> do <<Provider>> cấp ngày <<LicenceDate>>.

Đủ điều kiện để kinh doanh hóa chất với các nội dung sau đây:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên**  **thương mại** | **Thông tin hóa chất/tên thành phần** | | | | **Khối lượng**  (Tấn/năm) |
| **Tên hóa học** | **Mã CAS** | **Công thức hóa học** | **Hàm lượng** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

**Điều 2.** <<BusinessName>> phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, 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 và những quy định của pháp luật liên quan.

**Điều 3.** Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày ký./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** |  | **KT**. **GIÁM ĐỐC** |
| - Như Điều 2;  - Giám đốc (báo cáo);  - Lưu: VT, KTAT. C4b |  | **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Trần Văn Đấu** |