**PHỤ LỤC I**

PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ  
*(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)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PHIẾU THEO DÕI HỒ SƠ** | Ngày ....tháng ..... năm .....  Số: ....................................(1) |
|  |  | Biển số Đăng ký ...................... |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Danh mục** | | | **Các lần kiểm định trong ngày** | | | **Ghi chú** |
| **Lần1** | **Lần 2** | **Lần 3** |
| **HỒ SƠ CỦA XE CƠ GIỚI** | 1 | Đăng ký/ giấy hẹn |  |  |  |  |
| 2 | Bản sao Phiếu chất lượng xuất xưởng |  |  |  |  |
| 4 | Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo |  |  |  |  |
| 5 | Các giấy tờ khác (Giấy chứng nhận,…) |  |  |  |  |
| **HỒ SƠ PHƯƠNG TIỆN**(2) | Số seri Phiếu lập hồ sơ phương tiện | | ......... | .......... | .......... |  |
| **HỒ SƠ KIỂM ĐỊNH**(2) | Số Phiếu kiểm định | | ......... | .......... | .......... |  |
| **CHỨNG CHỈ KIỂM ĐỊNH**(2) | Giấy chứng nhận kiểm định và Tem kiểm định | |  |  |  | *Ghi "không cấp Tem kiểm định" nếu xe không được cấp Tem kiểm định* |

**Kinh doanh vận tải: có □ không □**

**Kiểm định cấp giấy chứng nhận thời hạn 15 ngày** (3) □

**Điện thoại chủ xe/lái xe** (nếu có): …….....................................................………………………

|  |  |
| --- | --- |
| **Chủ xe/lái xe** *(ký và ghi rõ họ tên)* | **Người lập Phiếu** *(ký và ghi rõ họ tên)* |

**Chú ý:** - Ghi đầy đủ các nội dung trong Phiếu vào các ô tương ứng. Cấp chứng chỉ kiểm định ở lần nào, đánh dấu vào ô tương ứng với lần đó.

- (1): Số Phiếu được lấy theo số thứ tự xe cơ giới vào kiểm định trong ngày.

- (2): Đơn vị đăng kiểm phân công người chịu trách nhiệm hoàn thiện nội dung của mục này trong Phiếu phân công nhiệm vụ kiểm định.

- (3): Trường hợp kiểm định cấp Giấy chứng nhận kiểm định có thời hạn 15 ngày thì đánh dấu vào mục kiểm định cấp Giấy chứng nhận thời hạn 15 ngày.