|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Mẫu*: **BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP XE** | | | | | | | |
| **BẢN KÊ CÁC LINH KIỆN CHÍNH SỬ DỤNG ĐỂ LẮP RÁP XE** **Nhãn hiệu: số loại:** | | | | | | | |
| TT | Tên linh kiện | | Nhãn hiệu | Số loại | Ký hiệu thiết kế/ ký hiệu sản phẩm | Số giấy CNCL | **Cơ sở sản xuất, địa chỉ** |
| 1 | Động cơ | |  |  |  |  |  |
| 2 | Khung | |  |  |  |  |  |
| 3 | Gương chiếu hậu | Trái |  |  |  |  |  |
| Phải |  |  |  |  |  |
| 4 | Thùng nhiên liệu | |  |  |  |  |  |
| 5 | Vành bánh xe | Trước |  |  |  |  |  |
| Sau |  |  |  |  |  |
| 6 | Ống xả | |  |  |  |  |  |
| 7 | Ắc quy | |  |  |  |  |  |
| 8 | Lốp | Trước |  |  |  |  |  |
| Sau |  |  |  |  |  |
| 9 | Đèn chiếu sáng phía trước | |  |  |  |  |  |
| 10 | Kính chắn gió | |  |  |  |  |  |

**Người đứng đầu Cơ sở sản xuất** *(Ký tên, đóng dấu)*