**PHỤ LỤC I**

DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 148/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ Công an)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại phương tiện** | **Danh mục, định mức trang bị** |
| Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 2 kg hoặc bình khí chữa cháy CO2 xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 2 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 3 lít | Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 4 kg hoặc bình khí chữa cháy CO2 xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 5 kg hoặc bình chữa cháy gốc nước xách tay có dung tích chất chữa cháy không nhỏ hơn 6 lít | Đèn pin cầm tay |
| 1 | Ô tô trên 09 chỗ ngồi |   |   |   |
| 1.1 | Ô tô từ 10 đến 30 chỗ ngồi | 02 bình |   | 01 chiếc |
| 1.2 | Ô tô trên 30 chỗ ngồi | 02 bình | 01 bình | 01 chiếc |
| 2 | Rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc chở khách được kéo bởi xe ô tô, máy kéo | 01 bình | 02 bình | 01 chiếc |

**PHỤ LỤC II**

DANH MỤC, ĐỊNH MỨC TRANG BỊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 148/2020/TT-BCA, ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ vận chuyển bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ** | **Danh mục, định mức trang bị** |
| Bình bột chữa cháy xách tay có khối lượng chất chữa cháy không nhỏ hơn 4 kg | Kìm cộng lực (Chiều dài tối thiểu 600 mm; cắt được sắt có đường kính tối thiểu Ø10 mm) | Búa (Khối lượng đầu búa tối thiểu 1,25 kg) | Xà beng (Bằng thép, bề mặt sơn tĩnh điện; có chiều dài tối thiểu 750 mm; một đầu dẹt và một đầu cong để nâng, bẩy vật nặng) | Đèn pin phòng nổ cầm tay |
| **1** | **Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ** |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 02 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| 1.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 03 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| **2** | **Loại 2. Khí (khí dễ cháy; khí không dễ cháy, không độc hại; khí độc hại)** |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 02 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| 2.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 03 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| **3** | **Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy** |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 02 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| 3.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 03 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| **4** | **Loại 4. (Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy; chất có khả năng tự bốc cháy; chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy)** |   |   |   |   |   |
| 4.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 02 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| 4.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 03 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| **5** | **Loại 9: Các chất và hàng nguy hiểm khác** |   |   |   |   |   |
| 5.1 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải dưới 5 tấn | 01 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |
| 5.2 | Phương tiện vận chuyển có trọng tải từ 5 tấn trở lên | 02 bình | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc | 01 chiếc |