**TMP.11 Ver 2.0**

**Phiếu nhận dạng kiểm soát sơ chế**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phiếu pallet** | | | | Ngày chế biến | | **16Jan16** | |
| Tên sản phẩm | | **Rustic chair** | | Số lệnh sản xuất | | **004.16** | |
| Tên thành phần | | **Leg** | | Số thanh trên pallet | | **60** | |
| Mã nguyên liệu đầu vào | | **538003 EUCA** | | Loài gỗ | | **EUCA** | |
| **FSC** | **x** | **PEFC** |  | **FSC CW** |  | **Thường** |  |
| Kích thước của thanh cắt (mm): 30 x 30 x 500 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phiếu pallet** | | | | Ngày chế biến | |  | |
| Tên sản phẩm | |  | | Số lệnh sản xuất | |  | |
| Tên thành phần | |  | | Số thanh trên pallet | |  | |
| Mã nguyên liệu đầu vào | |  | | Loài gỗ | |  | |
| **FSC** |  | **PEFC** |  | **FSC CW** |  | **Thường** |  |
| Kích thước của thanh cắt (mm): | | | | | | | |



Increasing capacity of CSOs and SMEs to implement FLEGT requirements. This project is partly funded by the European Union

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of NEPCon and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

FSC = Hội đồng Quản trị Rừng; PEFC = Chương trình Phê duyệt Chứng nhận; FSC CW = Gỗ được kiểm soát FSC; Thường = Gỗ không có chứng nhận



Increasing capacity of CSOs and SMEs to implement FLEGT requirements. This project is partly funded by the European Union

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of NEPCon and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.