**PHỤ LỤC III**

**MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU**  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2014*

*của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

|  |  |
| --- | --- |
| Tên cơ quan chủ quản **Tên tổ chức nhập khẩu --------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------** |
| Số:         /…… | *…….., ngày   tháng   năm 20…* |

**GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA  
CHẤT LƯỢNG MUỐI NHẬP KHẨU**

Kính gửi: …………………. (*Tên cơ quan kiểm tra*)

Người nhập khẩu:

Địa chỉ:

Điện thoại:………………...........Fax:……………….......... Email:.................................................

Địa chỉ bảo quản lô hàng *(theo quy định của cơ* quan Hải Quan):

Đề nghị Quý Cơ quan kiểm tra về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu sau:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Tên hàng hóa, mã HS | Đặc tính kỹ thuật và Mục đích sử dụng | Xuất xứ, Nhà sản xuất | Khối lượng/ Số lượng | Cửa khẩu nhập | Thời gian  nhập khẩu |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hồ sơ kèm theo gồm:** | | Cơ quan kiểm tra xác nhận |
| 1 | □ Hợp đồng *(Contract)* số: ……… ngày ………. | □ |
| 2 | □ Danh mục hàng hóa *(Packing list)* số: ……… ngày..... | □ |
| 3 | □ Hóa đơn *(Invoice)* số: ……….. ngày ………… | □ |
| 4 | □ Vận đơn *(Bill of Loading)* số: ……….. ngày …….. | □ |
| 5 | □ Tờ khai hàng hóa nhập khẩu số: …….. ngày …… | □ |
| 6 | □ Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) số:….. ngày ……. | □ |
| 7 | □ Giấy phép nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan *(nếu có)*số: ……….. ngày ………… | □ |
| 8 | □ Mẫu muối có dán số hiệu niêm phong của Hải quan số: ………. và biên bản lấy mẫu có xác nhận của Hải quan số …ngày ……… | □ |
| 9 | □ Kết quả thử nghiệm chất lượng muối nhập khẩu số: ………. ngày ………… tại: …………. | □ |
| 10 | □Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với muối ăn số:…ngày ……. | □ |

Chúng tôi xin cam đoan và chịu trách nhiệm về chất lượng lô hàng muối nhập khẩu phù hợp với yêu cầu kỹ thuật chất lượng muối nhập khẩu đối với mã HS …………… quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **NGƯỜI NHẬP KHẨU** *(ký tên, đóng dấu)* |

**CƠ QUAN KIỂM TRA XÁC NHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ**

1. Hồ sơ đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ để kiểm tra các bước tiếp theo.

2. Hồ sơ không đầy đủ về số lượng: □ tiếp nhận hồ sơ nhưng cần bổ sung các mục số: …………………… trong thời gian 10 ngày làm việc. Sau khi hồ sơ đầy đủ thì kiểm tra các bước tiếp theo theo quy định.

Vào sổ số: …………/……….. ngày …. tháng …. năm 20……

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Người nhập khẩu; - Lưu: VT, ... | **Người kiểm tra** *(ký, ghi rõ họ tên)* | **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN** *(ký tên, đóng dấu)* |