|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại phương tiện** | **Chu kỳ (tháng)** | |
| **Chu** **kỳ đầu** | **Chu kỳ định kỳ** |
| **1. Ô tô chở người đến 09 chỗ không kinh doanh vận tải** | | | |
| 1.1 | Thời gian sản xuất đến 07 năm | **36** | **24** |
| 1.2 | Thời gian sản xuất trên 07 năm đến 20 năm |  | **12** |
| 1.3 | Thời gian sản xuất trên 20 năm |  | **06** |
| **2. Ô tô chở người các loại đến 09 chỗ có kinh doanh vận tải** | | | |
| 2.1 | Thời gian sản xuất đến 05 năm | **24** | **12** |
| 2.2 | Thời gian sản xuất trên 05 năm |  | **06** |
| 2.3 | Có cải tạo | **12** | **06** |
| **3. Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ và ô tô chở người chuyên dùng** | | | |
| 3.1 | Thời gian sản xuất đến 05 năm | **24** | **12** |
| 3.2 | Thời gian sản xuất trên 05 năm |  | **06** |
| 3.3 | Có cải tạo | **12** | **06** |
| **4. Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo, rơ moóc, sơmi rơ moóc** | | | |
| 4.1 | Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất đến 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất đến 12 năm | **24** | **12** |
| 4.2 | Ô tô tải các loại, ô tô chuyên dùng, ô tô đầu kéo có thời gian sản xuất trên 07 năm; rơ moóc, sơmi rơ moóc có thời gian sản xuất trên 12 năm |  | **06** |
| 4.3 | Có cải tạo | **12** | **06** |
| **5** | **Ô tô chở người các loại trên 09 chỗ đã sản xuất từ 15 năm trở lên (kể cả ô tô chở người trên 09 chỗ đã cải tạo thành ô tô chở người đến 09 chỗ).** |  | **03** |

**Bảng chu kỳ kiểm định**

***Ghi chú****: số chỗ trên ô tô chở người bao gồm cả người lái.*