**Phụ lục XI.*MẪU PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH***

*(ban hành kèm theo Thông tư 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Tên cơ quan**  **Kiểm soát thu hoạch** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**PHIẾU KIỂM SOÁT THU HOẠCH NHUYỄN THỂ HAI MẢNH VỎ**

***NOTE FOR MONITORING OF HARVESTED BIVALVE MOLLUSCS***

Số/ *No*……….

1. Cơ sở thu hoạch/*Harvester*
2. Địa chỉ/ *Address*
3. Số hiệu phương tiện vận chuyển/ *Identification number of transport means*
4. Ngày thu hoạch/ *Date of harvesting*
5. Vùng thu hoạch/ *Production area* được xếp loại/ *classified in category*………
6. Loài nhuyễn thể/ *Species*
7. Khối lượng/ *Quantity (kgs)*
8. Tên và địa chỉ cơ sở tiếp nhận (\*)/ *Name and address of recipient* (\*)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Có giá trị đến ngày/*Valid until*:*………………………………………………………*

Ngày/ *Date*…………………………………...

Tên và chữ ký của người thu hoạch/ Tên và chữ ký của cán bộ kiểm soát/

*Name and signature of harvester Name and signature of harvesting controller*

*Ghi chú: (\*): Ghi tên và địa chỉ của cơ sở sơ chế/chế biến.*