Chứng chỉ sức khỏe

Dành cho những sản phẩm phụ xuất xứ động vật (3) phục vụ sản xuất thức ăn cho gia súc chăn nuôi, nhu cầu cần gửi sang Việt Nam

Phần 1: Số liệu gói hàng

1.1. Người gửi

1.2. Số ghi chép tài liệu

1.3. Cơ quan thẩm quyền trung ương

1.4. Cơ quan thẩm quyền địa phương

1.5. Người nhận

1.6. ...

1.7. Quốc gia xuất xứ - mã số ISO

1.8. Khu vực xuất xứ - mã số

1.9. Quốc gia đón nhận - mã số ISO

1.10. Khu vực đón nhận - mã số

1.11. Nơi xuất xứ

1.12. Nơi đón nhận

1.13. Nơi sắp xếp hàng

1.14. Ngày khởi hành

1.15. Phương tiện vận chuyển: máy bay □/ tàu thủy □/ tàu hỏa □/ ô tô □/ khác □

1.16. Điểm kiểm tra biên giới Liên Âu

1.17. ...

1.18. Miêu tả hàng

1.19. Mã số hàng (mã số HS)

1.20. Số lượng

1.21. Nhiệt độ sản phẩm: môi trường xung quanh □/ đã làm lạnh □/ đã làm đóng băng □

1.22. Số lượng bao bì

1.23. Số kẹp chì/côngtenơ

1.24. Loại bao bì

1.25. Hàng được chứng chỉ dành cho: thức ăn gia súc □/ chế biến tiếp □/ sử dụng kỹ thuật □

1.26. Transit từ Liên Âu qua nước thứ ba □ : nước thứ ba, mã số ISO

1.27. ...

1.28. Ký hiệu hàng hóa: loại (thịt bò)/ số nhà máy khẳng định/ số lượng bao bì/ trọng lương netto/ số hàng