# BỌ GLAO THÔNG VẠN TẢI CONG HÒA XẢ HỌI CHÚ NGH1A VIET NAM <br> Độc lập - Tư do - Hąnh phúc 

Số: 27/2013/TT-BGTVT


## THÔNG TU

Quy định về tiêu chuấn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lảnh đạo, nhần viên
Trung tâm đăng kiểm phuơng tiện giao thông cơ giới đường bộ

Căn cư Luăt Giao thōng duờng bọ̆ ngày 13 tháng I I năm 2008;
Căn cứ Nghị đ̛̣nh só́ 107/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chinh phủ qự đ̣̂nh chức năng, nhiệm vų, quỳèn hạn và co cấu tó chưc của Bộ Giao thöng vạ́n tãi;

Theo đè̀ nghi cuia Vu truơng Yu Tổ chưc cár bó và Cuc truơng Cuc Đăng kièm Vtệt Nam,
 nhięm vụ và quyền hạn a̛ói vói lãnh dạo, nhân viên Trung täm ãăng kiểm pluoong tiẹn giao thông co giờ autuơng bọ́.

## Churong I QUY ĐȚNH CHUNG

## Điều 1. Phạm vi điều chinh

Thông tư này quy định về tiêu chuẳn, nhiệm vụ và quyền hạn đối với lânh đạo, nhấn viền tại Trung tâm đăng liềm phưong tiện giao thông cơ giới dường bộ (sau đây gopi tắt là Trung tâm đăng kiểm).

Điều 2. Đối tượng àp dụng

1. Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tồ chức, cá nhân có liên quan đốn hoạt động kiểm định an toàn kŷ thuật và bảo vệ môi trường xe co giời (sau đây gọi tắt là kiềm định).
2. Thóng tư này không áp dụng đối với co quan, tổ chức, cí nhân có liên quan đến hoạt động kiềm định xe co g̛ớói của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an phup vur mục đích quốc phòng, an ninh.

Điều 3. Giải thích từ ngũ
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Lãnh đ̛ạo Trung tâm đãng kiểm bao gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc.
2. Nhán viên Trung tâm đăng kiểm bao gồm: Phụ trách dây chuyền, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ.
3. Đăng kiểm viên bao gồm các hạng: Đăng kiểm viên xe cơ giới và đăng kiểm viên xe cơ giớí bậc cao.

## Chưong 10 <br> TIÊU CHUÅN, ĐIỂU KIỆN CỦA LÃNH ĐẠO, NHÂN VIÊN TRUNG TÂM $Đ A ̆ N G ~ K L E ̉ M ~$

Điều 4. Tiêu chuẩn chung của lãnh đạo và nhân viên
Lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiềm nếu là công chức, viên chức phäi đáp ưng các tiêu chuần theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức.

Điều 5 . Tiêu chuẩn của nhân viên nghiệp vụ

1. Trình độ chuyên môn: Tối thiều tốt nghiệp trung cấp nghề.
2. Trình độ nghiệp vụ: Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Tập huấn nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 của Thông tư này về những nội dung sau:

- a) Nắm vững các văn bản quy định, quy trình kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến công tác kiểm định xe co giớ;
b) Sử dụng thành thạo các churong trình phần mềm phục rụ̣ công tác đăng kiềm: Chương trình quàn lý kiểm định xe cơ giởi; chương trình tra cứn từ xa, tra cứu phương tiện nhập khẩu và sàn xuất lắp ráp; chương trình cành báo các phuơng tiện không được kiềm định, phương tiệnn không đạt tiêu chuần an toàn kỹ thuật và bào vệ môi truờng; các chương trình tra cứu kiểu loại phương tiện.

3. Trình độ tiếng Anh: Tối thiều trình độ A hoặc tương đương.

## Điểu 6. Tiêu chuẩn, điiều kiện đăng kiểm viên xe cơ giới

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; trong chương trình đào tạo phải có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô, kết cấu tính toán ô tô, bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, động cơ đốt trong và điện ô tô.
2. Kinh nghiệm công tác: Làm việc trực tiếp theo ngành nghề đào tạo quy định tại khoàn 1 Điều này it nhất 02 năm tại các cơ sờ sưa chưa, bảo dưỡng, sản xuất, lắp ráp ô tô hoặc ít nhất 03 năm tại Trung tâm đăng kiểm.
3. Trình độ nghiệp vụ: Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tur này về những nội dưng sau:
a) Nắm vững các văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuần kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ và thực hiện thành thạo các quy trình kiểm tra trên dây chuyền kiểm định;
b) Sử dụng thành thạo các chương trình phần mềm phục vự công tác đăng kiểm: Chương trình Quản lý kiểm định xe cơ giới; chương trình đánh giá kết quả kiểm tra; chương trình tra cứu từ xa, tra cứu phương tiện nhập khẩu và sàn xuất lắp ráp; chương trình cảnh báo các phương tiện không được kiểm định, phương tiện không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; các chưong trình tra cứu kiểu loại phương tiện.
4. Trình độ tiếng Anh: Tối thiều trình độ A hoặc tương đương.
5. Được Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 và Thẻ đăng kiểm viên xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tư này.

Điều 7. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao

1. Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành cơ khí phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; trong chương trình đào tạo phài có các nội dung sau: Lý thuyết ô tô, cấu tạo ô tô, kết cấu tính toán ô tô, bảo dưỡng kỹ thuật ô tô, động cơ đốt trong và điện ô tô.
2. Kinh nghiệm công tác: Có thời gian làm đăng kiểm viên xe cơ giới tối thiểu 3 năm.
3. Trình độ nghiệp vụ: Được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư này vè̀ nhưng nội dung sau:
a) Có khả năng hướng dẫn cḩo đăng kiểm viên thực hiện các văn bản quy định, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn nghiệp vụ; hướng dẫn thực hành sử dụng thiết bị kiểm định, dụng cụ kiểm tra; huớng dẫn thực hiện quy trình kiềm định;
b) Có khả năng xác định được các nguyên nhân hur hòng, tai nạn của xe cơ giới.
4. Trình độ tiếng Anh: Tối thiểu trình độ B hoặc tương đươg; đọc, hiều và dịch được các thông số kỹ thuật cơ bản của ô tô bằng ngôn ngũ tiếng Anh.
5. Được Cục trường Cục Đăng kiểm Việt Nam công nhận, cấp Giấy chưng nhận đăng kiềm viên xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 3 và Thẻ đăng kiềm viên xe cơ giới theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 của Thông tur này.

Điểu 8. Tiêu chuẩn, điều kiện phụ trách dây chuyền

1. Là đăng kiềm viên xe cơ giới bậc cao.
2. Được thủ trương cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm.

Điều 9. Tiêu cbuẩn, điều kiện lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm

1. Kinh nghiệm thực tế: Có thời gian làm đăng kiểm viên xe cơ giới tối thiểu là 3 năm.
2. Nắm vưng các tiêu chuẩn, quy chuần kỹ thuật, quy định, quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến kiểm định xe cơ giới và các quy định của pháp luật Việt Nam, các điều ước quốc tế có liên quan.
3. Có văn bản chấp thuận của Cục Đăng kiểm Việt Nam và được thủ trường cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bồ nhiệm theo quy định.

## Churong II

NHIẸM VỰ CỦA LÃNH ĐẠO, NHÂN VIÊN
TRUNG TÂM ĐĂNG KIẺM

## Điều 10. Nhiệm vụ của nhân viên nghiệp vụ

Nhân viên nghiệp vụ thực hiện các nhiệm vụ dưới đây theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm:

1. Tiếp nhận, kiềm tra hồ sơ, đăng ký́ kiểm định, thu phí, lệ phí xe cơ giới vào kiểm định.
2. Nhập dữ liệu, tra cứu, đối chiếu hồ sơ xe cơ giới vào kiểm định.
3. In ấn, cấp phát chưng chỉi kiềm định.
4. Ghi hồ sơ, sồ quàn lý phục vụ công tác đãng kiếm.
5. Thống kê, báo cáo, cập nhật dữ liệu đăng kiềm.
6. Tiếp nhận, quản lỳ̇, luu trữ hồ sơ, ấn chi kiểm định.
7. Tham gia tập huấn cập nhật, bồ sung về chuyên môn nğhiệp vụ (nếu có).
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Trụng tâm.

Điều 11. Nhiệm vụ cūa đăng kiểm viên xe co giới
Đăng kiểm viên xe cơ giới thục hiện các nhiệm vụ dưới đáy theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm:

1. Kiềm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.
2. Kiềm tra chất luọng an toàn ky̆ thuật và bảo vệ môi truờng xe cơ giới cäi tạo.
3. Giám định trạng thái kỹ thuật xe cơ giới; giám định sự cố, tai nạn liên quan đến an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe co giới.
4. Kiểm tra sự hoạt động và bảo tri, bao dưỡng thiếr bị. dụng cụ kiềm định được phân công.
5. Tham gia để tài nğhiên cứu khoa học. úng̣ dụng tiên bộ kihoa học lả công ng̣hệ.
6. Hưởng dẫn thực hành cho học viên đã hoản thành lơp Tập huấn nghiệp vụ đãng kiểm xe co giới.
7. Tham gia tập huấn cập nhật, bồ sung vè̀ chuyên môn nghiệp vụ (nểu có).
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lânh đạo Trung tâm.

Điều 12. Nhiệm vụ cüa đăng kiểm viên xe co giới bậc cao
Đāng kiểm viên xe cơ giới bậc cao thụ̣c hiện các nhiệm vụ dưới đầ phân công của lãrh đạo Trung tâm:

1. Thực hiện những nhiệm vụ cùa đăng kiềm viên xe cơ giới theo quy định tại Điều 11 cùa Thông tư này.
2. Chủ trì hoặc tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, soạn thảo vãn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỵ thuật, nội dung tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm.
3. Tham mưu cho lãnh đạo Trung tâm về những vấn đề chuyên môn, nghiệp rụ khi có yêu cầu.
4. Xác định nguyên nhân hư hong cua các hệ thống. tồng thành chính cua xe và giám định tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng.
5. Thẩm định thiết kề; nghiên cửu, đề xuấl nội dung, phương pháp kiểm tra, đánh giá các kết cấu mới, đặc biệt trang bị̣ trên xe cơ giới.
6. Huỡng dần, kiềm tra nghiệp vụ và đảnh giá học viên, đäng kiềm vjên xe cơ giới.
7. Tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung về chuŷen môn nghiệp vụ (nếu có).

Điều 13. Nhiệm Yụ cūa phụ trách dây chuyền
Phụ trách dây chuyền thực hiện cảc nhiệm vụ dưới đây theo sự phân công cùa lãnh đạo Trung tâm:

1. Thực hiện những nhiệm vụ cua đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao theo quỵ định tại Điều 12 cùa Thông tư này.
2. Phân công nhiệm vụ cho đaang kiềm viên trên dây chuy̌̀̀n kiềm định (nếu có ự quyền của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm).
3. Hươn乌̣ dẫn. kiềm tra việc kiềm định cüa các đāng kiềm viên trên dậ chuyè̀n.
4. Kiềm tra bao đảm sự hoạt động cuaa thiết bị dụng cụ kiềm định trên dậ. chuyè̀n theo quy định.
5. Tham gia đ̛ào tạo cập nhật, bồ sung về chuyên môn nghiệp rụ (nều cỏ).

Điều 14. Nhiệm vụ của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm

1. Tồ chức thực hiện và kiềm tra, giaim sát công tác đāng kiềm của Trung tâm đảm bảo đủng quy định.

- 2. Tồ chức triền khai các nhiệm vụ khác theo chức năng nhiệm vụ được giao.


## Chương IV

QUYĖN HẠN VÀ TRÁCH NHIẸM CU̇A LÃNH ĐAO, NHÂN VIÊN TRLNG TÂM ĐĂNG KIÉM

Điề̀u 15. Quỳền hạn, trách nhiệm của nhân viên nghiệp vụ

1. Có quyền yêu cầu chủ phuơng tiện cung cấp đủ các giấy tờ cần thiết khi xe vào kiểm định theo quy định.
2. Có quyền từ chối tiếp nhận xe vào kiềm định khi chủ phương tiện không cung cấp đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định.
3. Có quyền bào lưu và báo cáo cấp trên khi ý kiến của mình khác với ý kiến của lãnh đạo Trung tâm.
4. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

## Điều 16. Quyền hạn, trách nhiệm của đăng kiểm viên

1. Được thực hiện kiểm định các công đoạn theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm và phài ký xác nhận vào Phiếu lập hồ sơ phương tiện khí được phân công.
2. Có quyền bảo lưu, báo cáo cấp trên khi ý kiến của mình về kết luận đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện hoặc thiết bị khác với kết luận của phụ trách dây chuyè̀n và quyết đụnh của lãnh đạo Trung tâm.
3. Có quyền dừng việc kiểm định đối với phương tiện và báo cáo cấp trên quyết định của mình nếu xét thấy phương tiện, thiết bị, dụng cụ kiềm tra không đảm bảo an toàn, không đảm bào kết quà chính xác.
4. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

## Điều 17. Quyền hạn, trách nhiệm của phụ trách dây chuyền

1. Được thục hiện kiềm định các công đoạn theo sự phân công của lãnh đạo Trung tâm; kết luận kết quả kiểm định và ký xác nhận vào Phiếu kiểm định theo quy định.
2. Có quyền hủy bỏ kết luận của đăng kiểm viên khi xét thấy kết luận đó chưa đúng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3. Có quyền dùng việc kiểm định đối với phương tiện và báo cáo cấp trên quyết định của mình nếu xét thấy phương tiện, thiết bị, dụng cụ kiểm tra không đàm bào an toàn, không đảm bảo kết quả chính xác.
4. Có quyền bảo lưu và báo cáo cấp trên khi ý kiến của mình về kết luận đánh giá tình trạng kỹ thuật phương tiện hoặc thiết bị khác với quyết định của lãnh đạo Trung tâm.
5. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trung tâm và trước pháp luật về kết quả công việc được phân công.

Điểu 18. Quyền hạn, trách nhiệm của lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm

1. Được ký Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo và các hồ sơ liên quan theo quy định.
2. Có quyền hủy bỏ kết luận của phụ trách dây chuyền, đăng kiềm viên khi xét thấy kết luận đó chưa đúng và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
3. Có quyền khen thuơong và xử lý vi phạm đối với lãnh đạo, nhân viên trong Trung tâm theo qui định.
4. Chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Đăng kiềm Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tài các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và trước pháp luật về hoạt động của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

## Chương V <br> TẬP HUÁN NGHIẸP VUU, CÔNG NHĀN $Đ A ̆ N G$ KIEẺM VIÊN

## Điều 19. Tập huấn nghiệp vụ

1. Nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ đối với đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ được quy định tại Phụ lục 5 của Thông tư này.
2. Căn cứ nội dung chương trình tập huấn quy định tại khoàn $l$ Điều này, Cục trưởng Cục Đăng kiềm Việt Nam có trách nhiệm ban hành:
a) Tài liệu tập huấn nghiệp vụ cho đăng kiềm viên, nhân viên nghiệp vụ̣;
b) Tiêu chuần cơ sờ tập huấn;
c) Tiêu chuẩn đối với cán bộ tập huấn.
3. Hàng năm, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm lập kế hoạch, tuyền sinh, tồ chức tập huấn và cấp Giấy chưng nhận cho học viên hoàn thành lớp tập huấn.

Điểu 20. Công nhận đăng kiểm viên

1. Cục trưởng Cục Đăng kiềm Việt Nam công nhận, cấp Giấy chứng nhận và Thè đăng kiềm viên cho người đủ tiêu chuần theo quy định tại Thông tư này.
2. Cục Đăng kiểm Việt Nam tồ chức đánh giá trình độ nghiệp vụ hàng năm đối với đăng kiểm viên đã được công nhận và xác nhận vào Giấy chứng nhận đăng kiểm viên.
3. Giấy chứng nhận đăng kiềm viên có thời hạn 05 (năm) năm và được xác nhận lại hàng năm.
4. Thẻ đăng kiểm viên có thời hạn 01 năm, được cấp đồng thời khi cấp Giấy chứng nhận đăng kiềm viên hoặc cấp lại khi xác nhận hàng năm vào Giấy chưng nhận đăng kiềm viên.

Điều 21. Hồ sơ đề nghị công nhận, cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên

1. Đối với đăng kiềm viên xe cơ giới, hồ sơ gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận, cấp Giấy chưnng nhận và Thè đăng kiểm viên xe cơ giới của Trung tâm đăng kiểm. Trường hợp đề nghị cấp Giấy chứng nhận từ lần thứ hai trở đi thì trong văn bản đề nghị phải nêu rõ số Giấy chưng nhận đã được cấp;
b) Lý lịch chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này (yêu cầu đối với công nhận lần đầu);
c) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp đại học theo quy định tại khoản 1 Điều 6 của Thông tư này kèm theo bảng điểm các môn học (yêu cầu đối với công nhận lần đầu);
d) Bản sao chụp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Tập huấn nghiệp vụ đăng kiềm xe cơ giới; chưng chỉ tham gia tập huấn cập nhật, bổ sung về chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có);
đ) Bản sao có chứng thực chưng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực);
e) Ảnh mầu (file ành mềm, chụp trong vòng 06 tháng).
2. Đối với đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao, hồ so gồm:
a) Văn bản đề nghị công nhận đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao của Trung tâm đăng kiềm;
b) Lý lịch chuyên môn theo mẫu quy định tại Phụ lục 6 của Thông tư này (nếu có bồ sung);
c) Bản sao chụp Giấy chứng nhận hoàn thành lớp Tập huấn nghiệp vụ đăng kiềm xe cơ giới bậc cao; chứng chī tham gia tập huấn cập nhậ̣t, bồ sung về chuyên môn, nghiệp vụ (nếu có);
d) Bản sao có chứng thực chứng chỉ tiếng Anh (còn hiệu lực);
đ) Ảnh mầu (file ành mềm, chụp trong vòng 06 tháng).
Điều 22. Trình tự công nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên
3. Trình tự, cách thức thực hiện:
a) Tồ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại Điều 21 của Thông tur này và nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Đăng kiểm Việt Nam;
b) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp nhận, kiềm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ so không đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ thì viết giấy hẹn thời gian trả kết quả (trường hợp nộp hồ sơ trục tiếp);
c) Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến hành đánh giá hồ sơ: Nếu hồ so không đạt thì trả lời tồ chức, cá nhân; nếu hồ sơ đạt thì quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận và Thẻ đăng kiểm viên;
d) Việc tiếp nhận hồ sơ và trà kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan hoặc qua hệ thống buru chính.
4. Thời hạn giải quyết:
a) Trong phạm vi 05 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ so đầy đủ theo quy định, Cục Đăng kiểm Việt Nam có văn bản trà lời tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ không đạt;
b) Trong phạm vi 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ $s \sigma$ đầy đủ theo quy định, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam ra Quyết định công nhận, cấp Giấy chứng nhận và đồng thời cấp Thè đăng kiểm viên nếu hồ sơ đạt.

## Điểu 23. Thu hồi Giấy chứng nhận và Thẻ đăng kiểm viên

Đăng kiềm viên bị thu hồi Giấy chứng nhận và thu hồi Thè đăng kiềm viên khi vi phạm một trong các hành vi sau đây với mức độ bị xừ lý kỷ luật tương đương hình thức cảnh cáo trờ lên:

1. Vi phạm các tiêu chuẩn, quy chuần, quy trình, quy định về kiểm định xe cơ giới.
2. Có hành vi tiêu cực, sách nhiễu, cố ý gây khó khăn cho khách hàng trong quá trỉnh thực thi nhiệm vụ.

## Chưong VI

## ĐIĖU KHOẢN THI HÀNH

## Đjiều 24. Tỗ chức thực hiện

1. Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm tồ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các quy định của Thông tư này tại các Trung tâm đăng kiềm trên phạm vi toàn quốc.
2. Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tình, thành phố trực thuộc Trung uong có trách nhiệm thực hiện và kiềm tra việc thục hiện quy định cûa Thông tư này tại các Trung tâm đăng kiểm trực thuộc.
3. Đối với lãnh đ̛ạo Trung tâm đăng kiểm, phụ trách dây chuyền, đăng kiềm viên ㅊ̀ nhân viên nghiệp vụ đã được bổ nhiệm, công nhận, cấp Giấy chứng nhận và Thè đăng kiểm viên nhưng chưa đáp ưng tiêu chuẩn quy định tại Chưong II (trừ khoàn 1 Điều 5 , khoàn 1 Điều 6 , khoàn 1 Điều 7) của Thông tư này có trách nhiệm hoàn thành các lớp tập huấn để đáp ưng tiêu chuẩn trong thơi hạn không quá 03 năm kể từ ngày Thông tu này có hiệu lực.

Điều 25. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01 tháng 01 nām 2014 rà bãi bò các văn bàn sau đây:
a) Quyèt định số $1643 / 1998 / Q Đ-B G T V T$ ngày 06/7i1998 của Bộ trương Bộ Giao thông vận täi ban hành quy định tiêu chuần, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn, khen thương và kẏ luật đối với cán bộ đăng kiềm tại các Trung tâm đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;
b) Quyết địn số $3165 / 2002 / \mathrm{Q}$-BGTVT ngày 02/10/2002 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tải về việc sữa đồi, bồ sung một số điều cùa Quy định tiêu chuần, nhiệm vự, trách nhiệm, quyền hạn, khen thuờng và kỷ̉ luật đối với cán bộ đăng kiểm tại các Trung tâm dăng kiềm phương tiện giao thông co giới đurờng bộ đuợc ban hành kèm theo Quyết định số 1643/1998/QD-BGTVT ngày 06/7/1998 của Bộ trương Bộ Giao thông vận tài;
c) Thông tư số 07/2011/TT-BGTVT ngày 07i3/2011 của Bộ trường Bộ Giao thông vận tài về việc sưa đồi, bổ sung một số điều của Quỵ định tiêu chuần, nhiệm vụ, trách nhiệm, quỳ̂̀n hạn, khen thuờng và kỳ luật đối với cán bộ đăng kiềm tại các đơn vị đăng kiểm phưong tiện giao thông cơ giới đường bộ được ban hành këm theo Quyết định số 1643/1998/QĐ-BGTVT ngày 06/7/1998 của Bộ trưong Bộ Giao thông vận täi.


 rận tai qự đünh trach nhiệm và xư
2. Chanh Xăn phónẹ Bộ. Chánh Thanh ira Bộ. Vụ truóng các Vụ. Cục trươnç Cục Đăng kiêm Việ Nam. Giann đồ Sơ Giao thông vận tai các tinh. thành phố trực thuộc Trung urong. thu truơng cac co quan. tô chưc và cá nhán có liên quan chịu trach nhiệm thi hành Thông tư nà:

## Nớnhận:

- Nur khoan $\mathfrak{D}$ Ditu as:
- Tan phong Chink phu:
- Cac Bọ. Cor quan ngang Bó. Co quali thuọa C $C$ :
- L'BND cic timh. TP truce thuẹc Th:
- Cá Thù rrome Bó GT\T:
- Cű Kiém soáa thu tue hanh chinh rbọ Tu pháp l:
- Cüe Kiém tra vān bàn (Bẹ Tư phápl:
- Cöng báo:
- Cóne ГTPT Chinh phu:
- Website BCBTV:

- Bá GTIT. Tup chi GTiT:


Phụ lục 1: Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn
Nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm xe cơ giới
(Ban hành kèm theo Thông tu số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ truơng Bộ Giao thông vận tái)

BỌ GIAO THÔNG VẠN TẢI
CỤC ĐĂNG KJẼM VIẸT NAM
Số: $\quad / 20 \ldots . . . . /$ ©KVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHẼA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20........

GLÂY CHỨNG NHÅN HOÀN THÀNH LỐP TẠP HUÂN NHÂN VDÊN NGHIẸ̇P VỤ ĐĂNG KIĖM XE CÓ GIÓI

## CỤC ĐĂNG KIĖM VIẸTT NAM CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):
Năm sinh:
Nơi sinh:
Đon vị công tác:
Đã hoàn thành: (tên chroong trình tập huấn)
Địa điềm:
Thời gian:
Nội dung tập huấn: (các nội dung tập huấn)
Kết quà:

CỤC TRƯỞNG
(ký tên, đơng dấu)

Phụ lục 2: Mẫu Giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ ảăng kiểm xe cơ giới/bậc cao
(Ban hành kèm theo Thồng tur số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ truờng Bộ Giao thông vận tải)

BỌ̆ GIAO THÔNG VĀN TẢI
CỤC ĐĂNG KOẺM VIẸTT NAM
Số: $\quad / 20 \ldots . .$. ĐKVN

CỌNG HÒA XĀ HỌ̆I CHỦ NGHŨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nôi, ngày tháng năm 20........

## GLÁY CHÚNG NHẠN HOẢN THÀNH LỚP TẠP HUẤN NGHTẸP VỤ ĐĂNG KIÉM XE CƠ GIÓI/BẠCC CAO

## CỤC ĐĂNG KIẺM VIẸTT NAM CHỮNG NHẬN

Ông (Bà):
Năm sinh:
Noi sinh:
Đon vị công tác:
Đã hoàn thành: (tên chuoong trình tập huấn)
Địa điểm:
Thòi gian:
Nội dung tập huấn: (các nội dung tập huấn)
Kết quà:

CỤC TRƯƠNG
(ky̆ tên, äơng dấu)

BỘ GIAO THÔNG VĀN TẢI CỤC ĐĂNG KIÊM VIẸ̇T NAM

Số: $\quad / 20 \ldots . .$. (ĐKVN

CỌ̃NG HÒA XÃ HỌ̃I CHỦ NGHĨA VIẸTT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 20........

# GIÅY CHỨNG NHẠ̃ ĐĂNG KIẺM VIÊN XE CƠ GIÓU/BẠC CAO 

## CƯC ĐĂNG KLÊM VIẸ̇T NAM CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):
Ngày sinh:
Được công nhận là:
Số đăng kiềm viên:
Được thục hiện công việc:
Giấy chứng nhận này có hiệu lực đến ngày: với điều kiện phải được xác nhận hàng năm.

Nơi cấp: Hà Nội Ngày cấp:

CUC TRUUỎNG
(kỷ tên, đơóng dấu)
Số Giấy chứng nhận:

## XÁC NHĀN HÀNG NĂM LẢN THỨ NHÅT

Căn cứ vào kết quả đánh giá hāng năm, xác nhận đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện: $\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

## XÁC NHĀN HÀNG NĂM LẢN THỨ HAI

Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, xác nhận đăng kiểm viên có đủ năng lục thực hiện:
$\qquad$
$\qquad$

## Ngày:

CỤC ĐĂNG KIĖM VIĖT NAM

## XÁC NHẠN HÀNG NĂM LÀN THỨ ...

Căn cứ vào kết quả đánh giá hàng năm, xác nhận đăng kiểm viên có đủ năng lực thực hiện:
$\qquad$
$\qquad$
$\qquad$

Phụ lục 4: Mẫu Thẻ Đăng kiểm viên (Ban hành kèm theo Thông tu số $27 / 2013 / T T-B G T V T$ ngày 24/9/2013 của Bộ truờng Bộ Giao thông vận tải)

Quy cách thẻ: hình chữ nhật, kich thước $85,5 \mathrm{~mm} \times 54,0 \mathrm{~mm}$; in trên bìa cúng; hai mặt in giống nhau.


Phụ lục 5: Nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ (Ban hành kèm theo Thông tu số 27/2013/TT-BGTVT ngஷ̈y 24/9/2013 cuaa Bộ truơng Bộ Giao thông vận tài)

## Nội dung chương trình tập huấn nghiệp vụ

## 1. Đối với Nhân viên nghiệp vụ

a) Tập huấn văn bản pháp lý về các quy định, hương dẫn nghiệp vụ; yêu cầu về hồ sơ kiểm định; trình tự, thủ tục thực hiện kiểm định; phân loại phương tiện, phí, lệ phi kiểm định; quản lý hồ sơ, báo cáo, truyền số liẹ̉u kiểm định.
b) Hướng dẫn sừ dụng Chương trình Quản lý kiểm định xe cơ giới; chương trình tra cứu dữ liệu phương tiện và các phần mềm quản lý khác.

## 2. Đối với Đăng kiểm viên xe cơ giới

a) Tập huấn văn bản pháp lý: các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kiểm định xe cơ giới.
b) Hướng dẫn các tiêu chuẩn, quy chuần, quy trình, quy định và thực hiện kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới.
c) Hương dẫn sử dụng thiết bị kiểm đinh và các chương trình, phần mềm quản lý kiểm định xe cơ giới: nguyên lý, kết cấu, huớng dẫn sử dụng các thiết bị kiềm định; chương trình quản lý kiêm định xe cơ giới, tra cứu thông tin phương tiện.
d) Học viên phải thực tập kiểm định xe cơ giới tại các Trung tâm đăng kiểm trong thời gian 06 tháng và phải đảm bảo thực tập kiểm định, lập hồ sơ tối thiểu 200 xe .
3. Đối với Đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao
a) Tập huấn văn bản pháp lý: các quy định, hướng dẫn, tiêu chuần, quy chuẩn kỹ thuật trong kiểm định, thừ nghiệm, kiêm tra chứng nhận kiều xe cơ giới.
b) Tập huấn nghiệp vụ kỹ thuật: phân tích kết cấu; chần đoán trạng thái kỹ thuật, hư hỏng và nguyền nhân hư hỏng của các chi tiết, hệ thống, tồng thành xe cơ giới và biện pháp khắc phục; thầm định thiết kế xe cơ giới cải tạo.
c) Giới thiệu các chuyên đề: Khuyến nghị của Tổ chức kiểm định ô tô quốc tế trong công tác kiểm định, quản lý chất lượng các Trung tâm đăng kiểm; An toàn giao thông và giám định tai nạn giao thông đường bộ; Các yêu cầu về hướng dẫn thực hành đối với Đăng kiểm viên xe cơ giới./.

Phụ lục 6: Mẩu Lý lịch chuyên môn
(Ban hành kèm theo Thông tu số 27/2013/TT-BGTVT ngày 24/9/2013 cuia Bộ truóng Bộ Giao thông vận tài)
CỌ̄NG HÒA XÃ HỌ̄I CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự đo - Hạnh phúc

## LÝ LITCH CHUYÊN MÔN

(Sủu dưng đđể đ̛̀̀̀ nghị công nhận, cấp thẻ đăng kiềm viên)
Phần I
TỰ THUĀT VĖ BẢN THÂN

- Họ và tên:
- Sinh ngày:
- Dân tộc:
- Giới tính: Nam/Nư
- Noi sinh:
- Tôn giáo:
- Quê quán:
- Chổ ở hiện nay:
- Trình độ chuyên môn:
- Trình độ ngoại ngư:
- Chức danh đăng kiè̀m viên:
- Đơn vị công tác:

1. Đào tạo chuyên môn.

| Tên trường đào tậo | Thời gian | Chuyên môn | Trìnb độ |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

2. Tập huấn nghiệp vụ đãng kiềm xe cơ giới.

| Tên lợp tập huấn | Đị̂a điềm | Noi tập huẩn | Thời gian <br> (từ ngày... <br> đến ngày...) | Kê̂t quả |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

3. Quá trìnb công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

| TT | Chức danh đảm nhiệm | Chức vụ | Thời gian <br> (tữ ngày... <br> đến ngày...) | Đoon vị công tác |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

4. Khen thrỡng kỷ luật,

| TT | Hinh thực <br> khen thưởng, kỷ luật | Ngày ra quyết định | Thời hạn kỷ luật | Cơ quã ra quyết định |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## Phần II <br> TỰ ĐÁNH GLÁ BẢN THLÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đảng kiểm viên kiểm định xe cơ giới
Tôi tự xác định nhu sau:

- Về phầm chất đạo đức:
- Về chuyên môn:
- Về trình độ ngoại ngư:
- Về trình độ nghiệp vụ đăng kiềm:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

