**Phụ lục XIII**

**MẪU BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG THÁNG**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 16 /2021/TT-BGTVT ngày 12 tháng 08 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM…..** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM ĐỊNH**

**TẠI ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM/ NGOÀI ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM**

*(từ ngày… tháng… năm… đến ngày…tháng … năm)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Nhóm phương tiện** | **Thu 100% giá KĐ** | | **Thu 50%-25 % giá KĐ** | | **Thu 0%** | **Kiểm định lần 1** | | **Kiểm định lần 2** | | **Tem kiểm định** | | **Kiểm định ô tô cũ** | |
| Số lượt | Giá KĐ | Số lượt | Giá KĐ | Số lượt | Đạt | Kh. Đạt | Đạt | Kh.Đạt | KDVT | Kh. KDVT | Lần 1 | Lần 2 |
| 1 | Ô tô từ 9 ghế trở xuống, CThg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ô tô khách từ 10-24 ghế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ô tô khách từ 24-40 ghế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ô tô khách trên 40 ghế |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ô tô tải đến 2T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ô tô tải trên 2T đến 7T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ô tô tải trên 7T đêbs 20T, CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ô tô tải trên 20T, CD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | PT vận chuyển nhỏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Rơ móoc, sơ mi rơ moóc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng cộng** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tổng số lượt đạt tiêu chuẩn:** | **Tổng giá kiểm định:** | **Tổng số PT được cấp lưu hành tạm thời:** |
| **Tổng số lượt không đạt tiêu chuẩn:** | **Tổng lệ phí cấp GCN:** | **Số lượng ô tô cũ kiểm định lần 2 không đạt:** |
| **Tổng số lượt PT đã kiểm định:** | **Tổng số tiền thu:** |  |

**Thống kê tỷ lệ phương tiện không đạt tiêu chuẩn ở lần kiểm tra thứ nhất theo cụm, hệ thống**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số PT đã kiểm định lần 1:** | **Số ô tô cũ đã kiểm định lần 1:** |  |
| **Số PT không đạt tiêu chuẩn:** | **Số ô tô cũ không đạt tiêu chuẩn:** |  |
| **Tỷ lên không đạt chung:** | **Tỷ lệ không đạt của ô tô cũ:** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cụm, hệ thống** | Nhận dạng | Khung, ghế thân vỏ | Đ.cơ & HT  Liên quan | Hệ thống truyền lực | Hệ thống phanh | Hệ thống lái | Hệ thống treo | Bánh lốp | Hệ thống điện, đèn | Khí xả | Tiếng ồn | Các cum, hệ thống khác |
| **Số phương tiện không đạt** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tỷ lệ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Ngày….tháng ….. năm….*

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

*(Ký tên, đóng dấu)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM:** ............................ | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO KIỂM KÊ ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH**

*(Từ ngày …/…/…đến ngày …/…/…)*

**I. Kiểm kê ấn chỉ** (Tem kiểm định, Giấy chứng nhận kiểm định, Phiếu lập Hồ sơ phương tiện, *….(ấn chỉ khác)….*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Danh mục** | Số lượng có trong tháng | | | | | | | Số lượng sử dụng trong tháng | | | | | Số lượng tồn cuối tháng | | |
| **Tồn cũ** | | | **Nhận mới** | | | **Tổng cộng** | Số lượng sử dụng | | | Trong đó | | **Số lượng** | **Từ số** | **Đến số** |
| **Số lượng** | **Từ số** | **Đến số** | **Số lượng** | **Từ số** | **Đến số** | **Số lượng** | **Từ số** | **Đến số** | **Số lượng hỏng** | **Số lượng cấp** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **1** | **Tem kiểm định và GCN kiểm định** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Phiếu lập HSPT** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | *(các ấn chỉ khác)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | | **Danh mục** | **Số sê ri hỏng** | | | **Ghi chú** | |
| **1** | | **Tem kiểm định và GCN kiểm định** |  | | |  | |
| **2** | | **Phiếu lập HSPT** |  | | |  | |
| **3** | | *(các ấn chỉ khác)* |  | | |  | |
|  | | | *Ngày….tháng ….. năm….*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký tên, đóng dấu)* |  | |

**II. Thống kê chi tiết ấn chỉ hỏng**

|  |  |
| --- | --- |
| **ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM…..** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**BÁO CÁO SỬ DỤNG ẤN CHỈ KIỂM ĐỊNH**

*(Từ ngày …tháng …năm…đến…ngày…tháng…năm…)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Từ số | Đến số | Số lượng | SL.thiếu | SL.hỏng | SL.mất | SL.cấp ra |
| Loại ấn chỉ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: | |  |  |  |  |  |
| Hỏng: | | | | | | |
| Loại ấn chỉ | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng: | |  |  |  |  |  |

*Ngày….tháng ….. năm….*

**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

*(Ký tên, đóng dấu)*