**PHỤ LỤC IV**

MẪU PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ  
*(Kèm theo Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHIẾU KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ**  **Mã số hồ sơ: ....(1)....** | | | | |
| **I. Thông tin chung**  Loại hình đánh giá: □ Cấp mới □ Cấp lại  Loại giấy chứng nhận:  □ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.  □ Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy. | | | | |
| Tên tổ chức thành lập cơ sở đăng kiểm/Cơ sở đăng kiểm: | | | | |
| Người liên hệ: | | Điện thoại: | | |
| **II. Tiến trình** | | | | |
| **1. Thành phần hồ sơ** | | | **Có** | **Không** |
| 1.1 | Văn bản đề nghị | | □ | □ |
| 1.2 | Bản vẽ bố trí chung | | □ | □ |
| 1.3 | Kết quả đánh giá, chứng nhận cơ sở đăng kiểm xe cơ giới phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy của Tổ chức đánh giá sự phù hợp (2) | | □ | □ |
| 1.4 | Danh sách trích ngang nhân lực | | □ | □ |
| 1.5 | Danh sách thiết bị kiểm tra | | □ | □ |
| 1.6 | Tài liệu khác (nếu có):  ......................................................................................................  ...................................................................................................... | | □ | □ |
| **2. Tiếp nhận hồ sơ** | | | | |
| Ngày tiếp nhận: | | | | |
| Người nộp: | | Người nhận: | | |
| Lịch kiểm tra, đánh giá: | | | | |
| **3. Kiểm tra, đánh giá thực tế** | | | | |
| **3.1** | **Lần thứ nhất:** | | | |
| 3.1.1 | Người phân công: | Ngày phân công: | | |
| 3.1.2 | Người đánh giá 1: | Ngày đánh giá: | | |
|  | Người đánh giá ...: | Ngày đánh giá: | | |
| 3.1.3 | Trưởng đoàn: | Ngày xác nhận: | | |
| 3.1.4 | Kết quả đánh giá: □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu | | | |
| **3.2** | **Lần thứ hai:** | | | |
| 3.2.1 | Người phân công: | Ngày phân công: | | |
| 3.2.2 | Người đánh giá 1: | Ngày đánh giá: | | |
|  | Người đánh giá ...: | Ngày đánh giá: | | |
| 3.2.3 | Trưởng đoàn: | Ngày xác nhận: | | |
| 3.2.4 | Kết quả đánh giá: □ Đạt yêu cầu □ Không đạt yêu cầu | | | |
| **4. Soát xét (3)** | | | | |
| Người soát xét: | | Ngày soát xét: | | |
| **5. Bàn giao lưu trữ hồ sơ** | | | | |
| Ngày bàn giao: | | | | |
| Người giao: | | Người nhận: | | |