**Mẫu số 07**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CỤC HẬU CẦN - KỸ THUẬT**CỤC XE MÁY - VẬN TẢI--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| Số: ....................... |  |

**GIẤY CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG AN TOÀN KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU, SẢN XUẤT, LẮP RÁP***Cấp theo Thông tư số /2024/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng*Loại xe: …………………… Nhãn hiệu: ……………………Số khung: …………………… Số máy: ……………………Đơn vị đặt hàng: ……………………………………………………………………..Đơn vị thiết kế: …………………………………….. Ký hiệu thiết kế: ……………………Đơn vị thi công: ……………………………………..Quyết định thực hiện đề án, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ: ..………………………..Biên bản kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường số: .... /BB-HĐNT ngày ..tháng... năm ... của Cục Xe-Máy/TCKT.**CÁC THÔNG SỐ TÍNH NĂNG CHIẾN - KỸ THUẬT CỦA XE**Khối lượng bản thân: kgPhân bổ khối lượng bản thân lên các trục: kgSố người cho phép chở kể cả người lái (ngồi + đứng + nằm + xe lăn): ngườiKhối lượng chuyên chở thiết kế lớn nhất: kgKhối lượng chuyên chở cho phép lớn nhất: kgKhối lượng toàn bộ thiết kế lớn nhất: kgKhối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất: kgPhân bố khối lượng toàn bộ cho phép lớn nhất lên các trục: kgKhối lượng kéo theo thiết kế lớn nhất/cho phép lớn nhất: kgKích thước bao: Dài x Rộng x Cao: mmKích thước lòng thùng xe/bao ngoài xi téc: mmSố trục: Khoảng cách trục: mmCông thức bánh xe: Vết bánh xe các trục: mmKiểu động cơ: Loại:Thể tích làm việc: cm3Công suất lớn nhất/tốc độ quay:Loại nhiên liệu:Số lượng; Cỡ lốp: Trục 1: Trục 2: Trục 3:Trục 4: Trục 5: Trục 6:Hệ thống lái:Hệ thống phanh chính:Hệ thống phanh đỗ xe:Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất:Tên, địa chỉ xưởng lắp ráp:Xe cơ giới được kiểm tra và đạt yêu cầu theo Thông tư số.../2024/TT-BQP ngày… tháng ... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng". Giấy này có giá trị đến ngày ... tháng... năm...

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ngày tháng năm**CỤC TRƯỞNG** |

 |