**DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CÁ BÒ KHÔ TẨM GIA VỊ XẾP HẠNG 1 VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM ATTP**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã số** | **Tên** | **Địa chỉ** | **Ghi chú** |
|  | HK 173 | Xí nghiệp CBTSXK IV-Công ty Cổ phần CBXNK thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu | Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu |  |
|  | HK 789 | Công ty CP XNK Thực phẩm Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Nai | Ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai |  |
|  | HK 136 | Doanh nghiệp tư nhân Anh Long | 198A, Ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai |  |
|  | HK 770 | Nhà máy Chế biến Hải sản XK Lộc An - Công ty CP SX DV & TM Thuận Huệ | Ấp An Hải, xã Lộc An, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Được tiếp tục xuất khẩu vào Hàn Quốc từ ngày 25/12/2015 |
|  | HK 808 | Công ty TNHH Khánh Sủng Hưng | 59A, QL 1A, ấp Tân Phước, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng |  |
|  | HK 258 | Doanh nghiệp tư nhân Đại Quang | Đường Láng Cát Long Sơn, xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Được phép xuất khẩu từ ngày 25/12/2015 |
|  | HK 748 | Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Tứ Hải | 78 đường Phước Thắng, Phường 12, thành phố Vũng Tàu | Cục đã có văn bản số 3164/QLCL-CL1 ngày 25/12/2015 gửi MFDS để cập nhật |
|  | HK 807 | Công ty TNHH Biển Giàu VN | 70-80 đường Phước Thắng, Phường 12, Tp Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu | Được phép xuất khẩu từ ngày 08/5/2018 theo công văn ngày 20/6/2018 của MFDS |
|  | HK 839 | Công ty TNHH Hải sản An Lạc – Trà Vinh | Số 20, Lô E, KCN Long Đức, Tp. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh |
|  | HK 893 | Công ty TNHH Thủy sản Ngọc Hồng | Ấp Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu | Được phép xuất khẩu từ ngày 25/4/2019 (CV số 750/QLCL-CL1 ngày 25/4/2019) |

**DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC MFDS TRỰC TIẾP THANH TRA   
VÀ CHO PHÉP CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU CÁ BÒ KHÔ VÀO HÀN QUỐC**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cơ sở** | **Mã số** | **Ghi chú** |
|  | Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Nam | HK 238 | Kèm theo chứng thư của NAFIQAD cho từng lô hàng |
|  | Doanh nghiệp Tư nhân Minh Hải | HK 235 |
|  | Xưởng hàng khô, XN CBTS Phan Thiết - Chi nhánh Công ty Cổ phần XNK Bình Thuận | HK 48 |
|  | Công ty TNHH Thủy sản Trung Hải | HK 63 |
|  | Công ty TNHH Seafood VN | HK 300 |
|  | Nhà máy chế biến hải sản khô Cần Giờ - Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Cần Giờ | HK 436 |
|  | Công ty TNHH Bu Hung | HK 761 |
|  | Nhà máy Chế biến Hải sản XK Lộc An - Công ty CP SX DV & TM Thuận Huệ | HK 770 |
|  | Công ty TNHH Sản xuất thương mại Chợ Lớn | HK 444  *(chuyển từ danh sách được phép xuất khẩu có điều kiện)* |
|  | Công ty TNHH Huy Sơn | HK454  *(chuyển từ danh sách được phép xuất khẩu có điều kiện)* |
|  | Phân xưởng hàng khô, Công ty TNHH Hải sản An Lạc | HK 216  *(chuyển từ danh sách được phép xuất khẩu có điều kiện)* |

**DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƯỢC MFDS TRỰC TIẾP THANH TRA VÀ CHO PHÉP  
CHẾ BIẾN XUẤT KHẨU CÁ BÒ KHÔ VÀO HÀN QUỐCCÓ ĐIỀU KIỆN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Cơ sở** | **Mã số** | **Điều kiện** |
|  | Công ty TNHH SEO NAM | HK 475 | Kèm theo chứng thư của NAFIQAD cho từng lô hàng, chứng thư phải bao gồm nội dung chứng nhận “BTP được mua từ các cơ sở được công nhận đủ điều kiện ATTP theo quy định của Việt Nam”. |
|  | Công ty TNHH Đông An - Phân xưởng hàng khô | HK 442 |
|  | Phân xưởng hàng khô - Công ty TNHH Hải Thanh | HK 52 |
|  | Doanh nghiệp tư nhân Anh Long | HK136  *(chuyển từ danh sách được phép xuất khẩu hạn chế)* | Kèm theo chứng thư của NAFIQAD cho từng lô hàng, chứng thư phải bao gồm nội dung chứng nhận “BTP được mua từ các cơ sở có tên trong Phụ lục 1”. |
|  | Xí nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu I – Chi nhánh Baseafood | HK 549  *(cơ sở mới được công nhận)* |