Mẫu số 19

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
 **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**The Socialist Republic of Vietnam**  
**Independent - Freedom - Happiness**  
**--------------**

Cơ quan cấp xác nhận chất lượng/Department issues the quality certificate

Địa chỉ/Address: ..................................................................................................................

Điện thoại/Tel:.......................................... Fax: ...................................................................

**GIẤY XÁC NHẬN CHẤT LƯỢNG**  
**QUALITY CERTIFICATE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Số /No: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Bên bán hàng/ Seller:**  Địa chỉ, Điện thoại, Fax.*/Address, Phone, Fax:* | | **Nơi xuất hàng**/Port of departure: |
| **Bên mua hàng/Buyer:**  Địa chỉ*/Address:*  Điện thoại, Fax*/Phone, Fax:* | | **Nơi nhận hàng**/*Port of Destination:* |
| **Tên hàng hóa***/Name of goods* | **Khối lượng** *Quantity, Volume:* | **Mô tả hàng hóa**/Description of goods: |
| Căn cứ vào kết quả kiểm tra số...., Giấy đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng số ...... và kết quả phân tích chất lượng .......  **(Cơ quan cấp xác nhận chất lượng)**  **Xác nhận lô hàng đạt yêu cầu chất lượng**/Hereby certificates the goods meet the quality requirements | | |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ......................, *ngày/date:* **Đại diện cơ quan kiểm tra**  *Representative of Inspection body (Ký tên, đóng dấu)* |