**B. MẪU BẢN KÊ CHI TIẾT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU**

**BẢN KÊ CHI TIẾT XE CƠ GIỚI NHẬP KHẨU
*(List of imported motor vehicle)***

( Kèm theo Bản đăng ký kiểm tra số (*Attached to Application form with Registered N0 for inspection)*: )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT**(*N0*) | **Loại phương tiện***(Vehicle's type)* | **Nhãn hiệu/Tên thương mại***(Trade mark/ Commercial name)* | **Số khung (hoặc sốVIN)***(Chassis or VIN N0)* | **Số động cơ***(Engine N0)* | **Năm sản xuất***(Production year)* | **Màu sơn***(Color)* | **Giá NK (\*)***(Unit Price)* | **Loại tiền tệ***(Currency)* | **Tình trạng phương tiện***(Vehicle's status)* |
| 1. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

***Chúng tôi cam kết giá nhập khẩu ở trên là đúng giá nêu tại Hóa đơn thương mại, các thông tin còn lại là phù hợp với xe nhập khẩu thực tế.***

**C. MẪU BẢN XÁC NHẬN KẾ HOẠCH KIỂM TRA**

**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)*:      /           *(Đối với xe ngoài khu vực giám sát hải quan)*

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

Thời gian kiểm tra *(Inspection date):*Địa điểm kiểm tra *(Inspection site)*:

Người liên hệ *(Contact person)*:                          Số điện thoại *(Telephone N0)*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Loại phương tiện***(Vehicle's type)* | **Nhãn hiệu/Tên thương mại***(Trade mark/ Commercial name)* | **Số khung (hoặc số VIN)***(Chassis or VIN N0)* | **Số động cơ***(Engine N0)* | **Ghi chú***(Remarks)* |
| 1 |   | / |   |   |   |
| 2 |   | / |   |   |   |
| 3 |   | / |   |   |   |
| 4 |   | / |   |   |   |
| 5 |   | / |   |   |   |
| 6 |   | / |   |   |   |
| ... |   |   |   |   |   |