**PHỤ LỤC XI**

MẪU BẢN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH KIỂM TRA
*(Kèm theo Nghị định số 60/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ)*

**BẢN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH KIỂM TRA***(CONFIRMATION OF INSPECTION SCHEDULE)*

Người nhập khẩu *(Importer):*

Số đăng ký kiểm tra *(Registered N0 for inspection):*

Số/ngày tờ khai hàng hóa nhập khẩu *(Customs declaration N0/date):*                     Ngày:

Mã chi cục Hải quan *(Customs office code):*

Mã phân loại kiểm tra TKHQ *(Inspection kind classification code):*

Kết quả kiểm hóa *(Result of physical examination):*

Ngày giải phóng hàng *(Date of goods release):*

Thời gian kiểm tra *(Inspection date):*

Người liên hệ *(Contact person):*

Địa điểm kiểm tra *(Inspection site):*

Số điện thoại *(Telephone Number):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT***(N0)* | **Loại xe/ động cơ***(Vehicle/ engine type)* | **Nhãn hiệu/Tên thương mại***(Trade mark/ Commercial name)* | **Số khung (hoặc số VIN)***(Chassis or VIN Number)* | **Số động cơ***(Engine Number)* | **Ghi chú***(Remarks)* |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |