**Mẫu số 08**

|  |  |
| --- | --- |
| BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI **CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM** MINISTRY OF TRANSPORT **CIVIL AVIATION AUTHORITY OF VIETNAM -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
| Số:    /năm/GCN-CHK Number ref:     /year/GCN-CHK | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ---------------** |

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ QUYỀN CHIẾM HỮU TÀU BAY**

**REGISTRATION CERTIFICATE OF RIGHT TO POSSESSION OF AIRCRAFT**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Tàu bay/Aircraft**  Số hiệu đăng ký/Registration mark:  Loại tàu bay/Type of aircraft:  Kiểu loại tàu bay/Designation of aircraft:  Nhà sản xuất/Manufacturer:  Số và năm xuất xưởng tàu bay/Manufacturer’s serial number and year:  Kiểu loại động cơ/Designation of engines:  **2. Người chiếm hữu/Possessor**  Tên/Full name:  Quốc tịch/Nationality:  Địa chỉ/Address:  **3. Thời hạn chiếm hữu/Duration of possession**  Thời điểm bắt đầu/Date of effectiveness  Thời điểm kết thúc/Date of expiry | |
| Ngày đăng ký/Date of registration  Ngày cấp/Date of issue | Ký tên/Signature |
| Ngày cấp gia hạn/Date of renewal  Hạn đến/Valid until | Ký tên/Signature |
| Ghi chú/Notes | |