**Phụ lục 2:** Danh sách các tài liệu phòng thí nghiệm cần cung cấp

**实验室需提供材料清单**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institution Name/**Tên phòng thử nghiệm: | |
| No. |  |
| 1 | 申请表 1份/ Đơn đăng ký (1 bản) |
| 2 | 典型检验检测报告或证书，每个类别各2份（近期的）Báo cáo kiểm tra hoặc chứng chỉ điển hình, mỗi loại 2 bản (gần đây nhất) |
| 3 | 机构法人地位证明文件1份/ Tài liệu chứng minh tư cách pháp nhân của tổ chức (1 bản) |
| 4 | 固定场所产权/使用权证明文件复印件、及场所图片各1份/ Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu/sử dụng địa điểm cố định và hình ảnh địa điểm (1 bản) |
| 5 | 资质证书1份 / Chứng chỉ năng lực (1 bản) |
| 6 | 资质证书附表1份/ Phụ lục chứng chỉ năng lực (1 bản) |
| 7 | 授权签字人一览表1份（带授权签字人的签字识别）/ Danh sách người được ủy quyền ký tên (1 bản, có chữ ký mẫu của người được ủy quyền) |
| 8 | 关键管理人员一览表1份/ / Danh sách nhân sự quản lý quan trọng (1 bản) |
| 9 | 机构检测人员一览表1份/ Danh sách nhân sự kiểm tra của tổ chức (1 bản) |
| 10 | 主要检测仪器设备一览表及设备图片1份/ Danh sách thiết bị kiểm tra chính và hình ảnh thiết bị (1 bản) |
| 11 | 公正性承诺1份/ Cam kết công bằng (1 bản) |
| 12 | 能力验证通过证明材料1份/ Tài liệu chứng minh đã vượt qua kiểm tra năng lực (1 bản) |
| 13 | 申请项目的标准方法文本/ Văn bản phương pháp tiêu chuẩn để áp dụng cho các chỉ tiêu phân tích |
| 14 | 材料真实性承诺1份/ Cam kết tính xác thực của tài liệu (1 bản) |
| 15 | 其他/ Tài liệu khác |

Note: *Phần dịch tiếng Việt tham khảo*