**Mẫu số 14**

**Mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng MSMV**

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
DIRECTORATE FOR STANDARDS, METROLOGY AND QUALITY

*Căn cứ Nghị định số*[*74/2018/NĐ-CP*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx)*ngày 15/5/2018 và Nghị định số...../20..../NĐ-CP ngày...../...../20... của Chính phủ,*

*Based on the Decree No*[*74/2018/NĐ-CP*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/nghi-dinh-74-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-132-2008-nd-cp-chat-luong-san-pham-hang-hoa-382073.aspx)*dated 15/5/2018 and the Decree No........ /20 /NĐ-CP dated …./...../20..... of the Government,*

CHỨNG NHẬN

Certifying

<<TÊN DOANH NGHIỆP>>

*<<NAME OF COMPANY>>*

|  |  |
| --- | --- |
| Địa chỉ  *Address* | <<Địa chỉ>> |
| được quyền sử dụng mã số sau đây:  *to have right of using the following* |  |
| Mã doanh nghiệp GS1  *GS1 Company Prefix* | <<Mã>> |
| Mã địa điểm toàn cầu GLN  *Global Location Number GLN* | <<Mã>> |
| Ngày hết hiệu lực: <<dd/mm/yy>>  *Period of Validation* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Số giấy chứng nhận  Registered No  Số đăng ký:  Reference No | *Hà Nội, <<dd/mm/yyyy>>* **TỔNG CỤC TRƯỞNG** **DIRECTOR GENERAL** |