

**ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM**

**PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT VIỆT NAM**

**(QCVN)**

*PHẦN GHI DÀNH CHO:* CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO

|  |  |
| --- | --- |
| **Mã số*.:*** | **Người xem xét*:*** |

**A. THÔNG TIN CHUNG**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tên khách hàng** |  |
| **2. Tên khách hàng bằng tiếng Anh (nếu có)** |  |
| **3. Người liên hệ** | *Họ tên: Chức vụ:*  *Điện thoại: E-mail:* |
| **4. Địa chỉ trụ sở chính** |  |
| **5. Địa chỉ sản xuất** | *5.1. (Địa chỉ 1)…..*  *5.2. (Địa chỉ 2)…*  *5.n (Địa chỉ n)….* |
| **6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất (đối với sản phẩm sản xuất trong nước)** |  |

**B. THÔNG TIN VỀ SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN**

**1. Sản phẩm sản xuất trong nước**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên sản phẩm** | **Ký/mã hiệu thương mại** | **Quy chuẩn áp dụng** | **Loại hình Chứng nhận (lần đầu/mở rộng/CN lại)** | **Địa điểm đánh giá, lấy mẫu** | **Ngày đánh giá dự kiến** |
|  |  |  |  | Lần đầu | (5.1) |  |
|  |  |  |  | MR | (5.n) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**2. Sẩn phẩm nhập khẩu:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước (số, ngày, tháng, năm) [[1]](#footnote-1)** | **Tên sản phẩm** | **Khối lượng/**  **Số lượng** | **Địa điểm đánh giá/ lấy mẫu** | **Ngày đánh giá dự kiến** |
|  |  |  |  | (5.1) |  |
|  |  |  |  | (5.2) |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các yêu cầu của qui định chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn và cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật./.*

Ngày tháng năm

**Đại diện khách hàng**

*(Ký tên, đóng dấu* ***[[2]](#footnote-2)****)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **C. XEM XÉT ĐĂNG KÝ CHỨNG NHẬN** *(Phần dành cho công ty NHO)* | | | | | | | | | | | | |
| 1/ CÁC THÔNG TIN CHUNG Mã số : | | | | | | | | | | | | |
| Sản phẩm chứng nhận | | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| Loại hình chứng nhận | | | Chứng nhận lần đầu | | | | Chứng nhận mở rộng | | | | Chứng nhận lại | |
| Phạm vi đánh giá | | | Bao gồm cả sơ chế | | | | Bao gồm cả đóng gói | | | | Bao gồm cả xuất hàng | |
| **2/ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN** | | | | |  | | | | | | | |
| Tiêu chuẩn và Quy định riêng.   1. Có dùng để chứng nhận được không? 2. Tình trạng hiện hành 3. Có đủ tiêu chuẩn phương pháp thử? | | | | | Có Không Kiến nghị:  Còn hiệu lực Hết hiệu lực  Có Không | | | | | | | |
| **3/ KIỂM NGHIỆM** | | | | |  | | | | | | | |
| Lấy mẫu kiểm nghiệm điển hình: | | | | | | Có Không | | | | | | |
| **4/ SỐ CÔNG** | | Số công đánh giá ch. nhận: ......... .....  Số công đánh giá giám sát: ................ | | | | | | | | | | |
| **5/ PHƯƠNG THỨC CHỨNG NHẬN** | | |  | | | | | | | | | |
| **6/ KIẾN NGHỊ CHUYÊN GIA** | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | Họ và tên | | | **Cơ quan** | | | | **Code** | **Tình trạng đăng ký** | | | **Số đăng ký** |
|  |  | | |  | | | |  |  | | |  |
|  |  | | |  | | | |  |  | | |  |
| **7/ XEM XÉT KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG.** | | | | | | | | | | | | |
| **STT** | **Tiêu chí xem xét** | | | **Yêu cầu** | | | | **Đáp ứng** | | **Không**  **đáp ứng** | | **Lý do** |
| 1 | Tiêu chuẩn đánh giá | | |  | | | |  | |  | |  |
| 2 | Hệ thống đảm bảo chất lượng | | |  | | | |  | |  | |  |
| 3 | Điều kiện thử nghiệm | | |  | | | |  | |  | |  |
| 4 | Thời gian thực hiện | | |  | | | |  | |  | |  |
| **8/ KẾT LUẬN** :  Đủ điều kiện đánh giá CN Cần xây dựng QĐR Cần tìm PTN Cần đánh giá PTN Chưa đủ điều kiện  Các kiến nghị khác: | | | | | | | | | | | | |

Ngày tháng năm

Người xem xét *(ký và ghi rõ tên họ)* Người phê duyệt

1. *Khách hàng gửi hồ sơ kèm theo, đúng với nội dung ghi trên Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về hàng hóa nhập khẩu. Hồ sơ gồm: Hợp đồng (Contract); Phiếu đóng gói (Packing list); Hóa đơn (Invoice); Vận đơn (Bill of Lading); Phiếu kết quả phân tích chất lượng của nước xuất khẩu cấp cho lô hàng (Certificate of Analysis); Giấy chứng nhận xuất xứ C/O (nếu có); Giấy Chứng nhận lưu hành tự do CFS (nếu có) số; Ảnh hoặc bản mô tả hàng hóa, mẫu nhãn hàng nhập khẩu, nhãn phụ (nếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); Tờ khai hàng hóa nhập khẩu.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Trường hợp khách hàng Đăng ký chứng nhận bằng hình thức gửi thư điện tử (email) thông qua người đại diện tại mục A.3, thì chấp nhận bản định dạng .pdf; .word và không cần đóng dấu xác nhận.* [↑](#footnote-ref-2)