**PHỤ LỤC**

MẪU PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG  
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng thuộc đối tượng nghiên cứu phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG XUẤT XƯỞNG** |  |
| In 02 trang trong một khổ giấy A4 | (CERTIFICATE OF COMFORMITY)  Số (No): |  |
| **SỬ DỤNG CHO XE NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÓ NHU CẦU THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ** (FOR R&D VEHICLE/ TCM)  **Cơ sở nghiên cứu phát triển (***Name of R&D facility)***:**  **Địa chỉ (***Address of manufacturer)***:**  đảm bảo rằng sản phẩm với các thông tin dưới đây do cơ sở chúng tôi xuất xưởng đạt yêu cầu về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật:  *ensure that the product with the following information dispatched by our facility, complies* *with the quality technical safety and environmental protection requirements in accordance* *with legal regulations:*   |  |  | | --- | --- | | 1. Loại xe *(Vehicle Type )*: |  | | 2. Nhãn hiệu *(Trardemark)*: |  | | 3. Tên thương mại  *(Commercial name)*: |  | | 4. Mã kiểu loại (*Model code*) |  | | 5. Mầu sơn *(Color)*: |  | | 6. Số khung *(Frame No)*: | , nơi đóng: | | 7. Số động cơ *(Engine No)*: | , nơi đóng: | | 8. Bản chà số khung: | | | 9. Bản chà số động cơ: | | | 10. Năm sản xuất *(Manufacture year):* | | | 11. Thông số kỹ thuật cơ bản và thông tin khác của xe: *(xem trang sau)*  *Major technical specification and other information* | |  |  |  | | --- | --- | |  | *Ngày tháng năm* ***Thủ trưởng đơn vị*** *(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)* | | |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| **THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN VÀ THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC CỦA XE**  ***(Major technical specifications and other information)***  *Ghi chú:* |