|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **THÔNG TIN CHUNG**  **GENERAL INFORMATION** | | | | | |
|  | Tên công ty  Name of the Company |  | | | |
|  | Địa chỉ trụ sở đã đăng ký/ trụ sở chính:  Address of the registered/ Head office : |  | | | |
|  | Tóm tắt lịch sử của công ty  Brief company history  (Nguồn gốc và sự phát triển)  (Origin & Evolution ) |  | | | |
|  | Địa chỉ công ty  Address of the Company |  | | | |
|  | Tên người liên hệ  Name of contact Person |  | | | |
| Thông tin người liên hệ  Contact Person Details |  | | | |
| Số điện thoại/ Số fax  Tel. No./ Fax No. |  | | | |
| Đối với vấn đề kỹ thuật  For Technical Matter |  | | | |
| Đối với vấn đề thương mại  For Commercial Matter |  | | | |
|  | Phạm vi dịch vụ  Range of Services |  | | | |
|  | Cơ sở có được đánh giá bởi bất kỳ cơ quan/ khách hàng bên ngoài nào không/ Has your facility audited by any external agencies/ customer  (Nêu chi tiết các sự công nhận & danh sách khách hàng)/ (Give details of accreditations & customer list) |  | | | |
|  | Cơ sở có thể được đánh giá bởi nhân sự của Bidiphar không?  Can your facility be audited by Bidiphar personnel? | £ Có/ Yes  £ Không/ No | | | |
|  | Số lượng nhân viên ước tính tại cơ sở  Approximate total number of employees at facility |  | | | |
|  | Có bất kỳ khía cạnh nào của dịch vụ được cung cấp dưới hình thức hợp đồng phụ không?  Are any aspects of the service provided subcontracted? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Nếu có, vui lòng cung cấp chi tiết:  If so, please provide detail: |  | | | |
|  | Có các hợp đồng về chất lượng/ kỹ thuật với các nhà thầu phụ không?  Are there Quality/ Technical Agreements held with subcontractors? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | | £ Không áp dụng/ NA |
|  | Chương trình đào tạo có sẵn  Availability of Training Program | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Quy trình thao tác chuẩn/ Hướng dẫn công việc/ Hướng dẫn làm việc có hiện hành cho tất cả các hoạt động quan trọng hay không ?  Whether standard Operating Procedures/ Job instructions/ Work instructions exist for all critical operations ? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Cung cấp danh sách các quy trình thao tác chuẩn/ Hướng dẫn công việc/ Hướng dẫn làm việc của tất cả các hoạt động quan trọng  Provide the list of standard Operating Procedures/ Job instructions/ Work instructions of all critical operations | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Cung cấp danh sách tất cả các tiêu chuẩn/ Truy xuất nguồn gốc  Provide the list of all standards/Traceability | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Chương trình hiệu chuẩn tiêu chuẩn/ Truy xuất nguồn gốc có hiện hành không?  Does any Calibration Program of standards/ Traceability exist? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Có hệ thống kiểm kê nào không? (Đăng ký đầu vào của mẫu)?  Does any Inventory System exist? (Sample inward register)? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
|  | Có bất kỳ hệ thống duyệt cấp chứng nhận nào đang hiện hành không?  Does any Certificate release System exist? | £ Có/ Yes | £ Không/ No | |  |
| Danh sách kiểm tra cho các tài liệu/ tờ khai được cung cấp/ Checklist for documents/ declarations provided:  Đánh dấu vào ô mà tài liệu được cung cấp/ Check the box for which documents are provided | | | | | |
|  | Chứng chỉ công nhận  Accreditation certification | £ Được cung cấp/  Provided | | £ Không được cung cấp/  Not Provided | |
|  | Danh sách khách hàng  List of the customers | £ Được cung cấp/  Provided | | £ Không được cung cấp/  Not Provided | |
|  | Danh sách quy trình thao tác chuẩn/ Hướng dẫn công việc/ Hướng dẫn làm việc  List of standard Operating Procedures/Job instructions/Work instructions | £ Được cung cấp/  Provided | | £ Không được cung cấp/  Not Provided | |
|  | Danh sách tất cả tiêu chuẩn/ Truy xuất nguồn gốc  The list of all standards/ Traceability | £ Được cung cấp/  Provided | | £ Không được cung cấp/  Not Provided | |
| Uỷ quyền Bảng câu hỏi/ Authorization of Questionnaire  Xác nhận thông tin đính kèm là chính xác và có liên quan đến các dịch vụ/ Confirmation that enclosed information is correct and relevant to the services.  Công ty bạn sẽ thông báo cho chúng tôi trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào liên quan tới trạng thái dịch vụ/ You will inform us in case of any changes to the service status | | | | | |
| Lãnh đạo công ty hoặc người đại diện hoặc cá nhân biên soạn bảng câu hỏi:  Head of the firm or representative or the person who compiled the questionnaire:  Chữ ký của cá nhân được uỷ quyền:/ Signature of authorized person:  Chức danh/ Designation:  Ngày/ Date: | | Con dấu/ tem chính thức của tổ chức  Official seal/stamp of the organization | | | |
| **Kiểm tra Bảng câu hỏi (thực hiện bởi Bidiphar)**  **Review of Questionnaires (done by Bidiphar)** | | | | | |
| Danh sách khách hàng  List of the customers | | £ Có/ Yes  £ Không/ No | | | |
| Danh sách Quy trình thao tác chuẩn/ Hướng dẫn công việc/ Hướng dẫn công việc  List of standard Operating Procedures/ Job instructions/ Work instructions | | £ Có/ Yes  £ Không/ No | | | |
| Danh sách tất cả các tiêu chuẩn/ Truy xuất nguồn gốc  The list of all standards/ Traceability | | £ Có/ Yes  £ Không/ No | | | |
| Chứng chỉ được công nhận  Accreditation certification | | £ Có/ Yes  £ Không/ No | | | |
| Trạng thái kiểm tra  Review Status | | £ Đạt yêu cầu/ Không đạt yêu cầu  £ Satisfactory/ Not satisfactory | | | |
| Người kiểm tra (Tên) Review done By (Name): | |  | | | |
| Ký tên/ Ngày:  Sign/ Date:  Bộ phận/ Department: | | | | | |
| Người phê duyệt (Phụ trách chất lượng hoặc phụ trách QA) (Tên)/ Approval by Quality Head or QA Head (Name): | |  | | | |
| Ký tên/ Ngày:  Sign/ Date: | | | | | |
|  | | Con dấu/ tem chính thức của Bidiphar  Official seal/stamp of the Bidiphar | | | |