### Phụ lục G - Mẫu số: 06 – GCNNHĐKQT

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**GIẤY CHỨNG NHẬN**

**NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ ĐƯỢC BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM**

**Số:**

**Chủ nhãn hiệu đăng ký quốc tế:**

**(Địa chỉ)**

**Số đơn:**

**Ngày nộp đơn đăng ký quốc tế:**

**(Theo Thoả ước/Nghị định thư Madrid)**

Đăng ký quốc tế nhãn hiệu được thừa nhận bắt đầu có hiệu lực tại Việt Nam kể từ ngày:………………… (**theo Quyết định số: ……./QĐ-SHTT, ngày:………………...)**

Có thời hạn **(20 năm/10 năm)** kể từ ngày nộp đơn đăng ký quốc tế (có thể gia hạn).

|  |  |
| --- | --- |
| (Mã vạch) | **CỤC TRƯỞNG** |

**GiÊy chøng nhËn nh·n hiÖu ®¨ng ký quèc tÕ sè:**

**MÉu nh·n hiÖu:**

**Mµu s¾c nh·n hiÖu:**

**(B¶o hé tæng thÓ/tõng phÇn)**

**Nhãm s¶n phÈm/dÞch vô mang nh·n hiÖu:**

§­îc c«ng bè trªn C«ng b¸o cña WIPO sè:……………...

trang………………….

Söa ®æi, gia h¹n

**Phụ lục G - Mẫu số: 06 – GCNNHĐKQT (tiếp theo)**

**GIẤY CHỨNG NHẬN NHÃN HIỆU ĐĂNG KÝ QUỐC TẾ SỐ:**

**Mẫu nhãn hiệu:**

**Màu sắc nhãn hiệu:**

**(Bảo hộ tổng thể/từng phần)**

**Nhóm sản phẩm/dịch vụ mang nhãn hiệu:**

Được công bố trên Công báo của WIPO số:……………...

trang………………….

Sửa đổi, gia hạn