## 1. PHUOONG TIEN

Bién dang ký: 93H-7174
(Registration Number)
Loai phuoug tiẹn: (type) o to con
Nhăn hiẹu: (Mark) FORD
Só loai: (Model code) EVEREST UV9G
So máy: (Engine Number) WLAT-631608
Só khung: (Chassis Number) RLO5SUHMMR5D01701
Nam, Nước sìn xuât: 2005, Viềt Nam Nien hạn SD:
Kinh doanh yan tiii (Commercial Use $\square$ Cai (Liferime limit to)
2. THONG SƠ K

Công thức bánh xe: $4 \times 2$ Vêt bánh xe: (SPECIFICATIONS)

Kich thướ bao: (Overall Dimension) $4956 \times 1807 \times 1833$
Kich thước lòng thùng xe (Inside cargo container dimension)
Chî̀u dài ca sở: (Wheelbase)2860
Khoí luơng bản thân: (Kerb mass)
Khoil lương hàng CC theo TK/CP TGGT:
(DesigniAmthorized pay load)
Khoii luơng toàn bo theo TK/CP TGGT:
(Design/ Authorized iot
(Design/Authorized fotal mass)
Khôi lưong kéo theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized lowed mass)
Sơ người cho phép chở: 7 chớ ngõi, 0 chô dứng, 0 chố nằm
(Permissible No. of Pers Carried: seat, stood place, laying place)
Loaii nhien liẹu: (Type of Fuel Used) Diesel
The tích làm viẹc của dọng cơ: (Engine Dis

Sóse-ri: (No.) DA-4970294

$$
\begin{aligned}
& \text { (VEHICLE) } \\
& \text { So quin Iy: } 93015-004588 \\
& \text { Cehicle Inspection No.) }
\end{aligned}
$$

$(\mathrm{mm})$
$(\mathrm{mm})$
$1812(\mathrm{~kg})$
$(\mathrm{kg})$
$2507 / 2507(\mathrm{~kg})$
$(\mathrm{kg})$
(mm)
$\mathrm{mm})$
mm)
$(\mathrm{nm})$
(kg)
$\mathrm{kg})$
(kg)

BE28E

So lumy 10p, co 1 op/tryc (Number of tires: Tire sizelaxte)
1:2:26570 R15
2:2:265/70 R15
Binl. Phatợơorgày 27 tháng 5 năm 202

Tên chủ xe (Owner's full name):



## Loại xe (Type):

Màu sơn (Color): Ôtô con Nam sin xuat (Year of manufachive Vàng Kích thước bao:-Dài(Length): m;Rọng
m;Rọng(Width ) Dung tích (Capacity): FORDG6
Có lâp thiét bị giám sát hành trình (Equipped with Tachograph) Có láp camera (Equipped with camera)
Khong cấp tem kiém định Inspection stamp was nor issued

Width): m;Cao(Height): ${ }^{1812}$
 Gross weight: Seat capacity 07 Goods:

> Đăng ký xe có giá trị đến ngày tháng năm Valid until 5 date
> Bình Phươc, ngay (date)y? tháns)2
> nămy00

Biển sớ đăng ký ( $N^{0}$ Plate)

Đăng ký lần đấu ngày:
Date of first registration

# J̣G HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM <br> Cêvg an tinh binh phưóc <br> 3INH YHUOC PROVINCE'S PUBLIC SECURITY PHONG CẢNH SÁT GIAO THÔNG <br> THE TRAFFIC POLICE DIVISION <br> ĐĂNG KY XE Ô TÔ <br> OTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE Số (Number): 0000071 

Mẫu 01B-DB BH theo QĐ
só 753/2005/QD-BCA(C11) ngày 15/6/2005 của BCA

Tên chủ xe (Owner's full name):
Só máy (Engine $N^{0}$ ):
OONG TY CAO SU DỒNG PHU
Dia chi (Address):
Thuân Phu
1 Só khung (Chassis $N^{0}$ ):
Nhän hiêu (Brand): Thuậ FORD Phu DPhú BP FMMRSD-01795
Nhãn hiệu (Brand): $\quad \hat{0}$ FORD Tên đọng co ( $B$, of E.): FORDḠ 6
Loại xe (Type):
Ôtô con
Dung tích (Capacity): 2499
Mâu sơn (Color): Ghi Vàng-Đen Xá@òng suất (Horsepower 90KW Nâm sản xuăt (Year of manufacture): 2005 Tư trong (Empty weight): 1812
 Tải trọng: Só chỗ ngói(Sit): 0 ớng (Stand): nằm(Lie): Hàng hoá: kg Gross weight: Seat capacity Goods: Đăng ký xe có giá trị đến ngày thâng nằm
Valid until
date
Biển só́ đăng ký

- ( $N^{0}$ Plate)

$$
93 H-6138
$$

Đăng ký lấn đấu ngày:
Date of first registration

CONG HOA XA HOI CHÚ NGHIA VIET NAM SOCIALIST REPUBLLC OF VIETNAM CONG: AN TINH BINH PHEOC BINH PHUOC PROVINCE'S PUBLIC SECURITY PHONG CANH SÁT GHO THONG THE TRAFYIC POLICE DIVISION

```
ĐĂNGKY XE O TÔ MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICAIE SÓ (Number)D000068

\section*{1. PHUONG TIEN}

Biên dine ky: 93H-6138
(Regiatration Number)
Lasi phatng tien: (Type) 6 to oor
Nhlinh hiew:(Mark) FOAD
56 loai: (Model code) EVEREST UVgGFH
56 mily: (Engine Number) WLAT936897
56 khung: (Chatris Number) AL DSSUHMMRSDO 1795
Nam. Nurce sin xual: 2005, Viot flam
(Mamufactured Year and Country)
Kinh doanh vith taii (Commercial Une) |.| Cai togd (Modificarfon)|-
2. THONG SÓ KY THUÁT (SPECIFRCATTONS)

Cone thợ bänh xe: \(4 \times 2\) Vé bánh xe: 1475/470 (ilinit
(Wheel Formula) (Wheel Tread)
Kich thuoc bao: (Overall Dimension) \(1056 \times 1807 \times 1883 \quad\) (mim)
Kich thưic long thung xe
Inside cargo container dimenston)

Chiéu dai co sid: (Wheelbare)2860
Khoil lumg bain than: (Kerb mass)
Khoil lưong hàng CC theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized pay load)
Khoif luong toàn bo theo TK/CP TGGT:
Design/Authorized total mars)
(VEHICLE)
S6 quath 19: 93015-0045
(Cheticle Impeation No)





 Coh chtr:


\section*{CÔNG HOẢ XÃ HÔI CHỦ NGHİA VIẸT NAM}

Socialist Republic of Vietnam
CÔNG AN TİNH BİNH PHƯƠC
Binh Phuoc Province's Public Security
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
The traffic police Division
CHƯNG NHẤN ĐĂNG KÝ XE Ô TÔ
Car Registration Certificate


\section*{1. PHUONG TIEN}

Bién dâng ky: 93C-071.43
(Registrution Number)
(Vehicle Inspection No)
Nhãn hiệu: (Mark) FORD
Só louii: (Model code) RANGER2AW
So máy: (Engine Number) WLAT503491
Só khung: (Chassis Number) THDFDCMRRD4Y03504
Näm, Nước sỉn xuăt: 2004, Việt Nam (Mamufactured Year and Country)
Kinh doanh vận tâi (Commercial Use

\section*{2. THÔNG SÔ KȲ THUAT}

Nien hạn SD: 2029
(Lifetime limit to)
.
\(\begin{array}{llll}\text { COng thứ bính xe: } 4 \times 4 & \begin{array}{l}\text { Vet bánh xe: } \\ \text { (Wheel Formula) }\end{array} & \text { (Wheel Tread) } & \end{array}\)
(Wheel Tread)
Kich thướe bao: (Overall Dimension) \(5128 \times 1810 \times 1760 \quad(\mathrm{~mm})\)
Kich thưưc lòng thùng xe (Inside cargo container dimension)
\(1500 \times 1410 \times 950\)
Chièu dài cơ sừ: (Wheelbase) 3000
Khöi lượng bàn than: (Kerb mass)
Khôi lương hàng CC theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized pay load)
Khoi lưung toàn bo theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized total mass)
(VEHICLE)
Só quản lý: 9301S-003915
ca bin kep)

Khôi lượng kéo theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized towed mass)
Só người cho phép chở. 5 chớ ngõi, 0 chơ đứng, 0 chỗ năm
(Permissible No. of Pers Carried. seat, stood place, laying place)
Loại nhiên liệu: (Type of Fuel Used) Diesel
Thé tích làm việc của đọng cơ. (Engine Displacement) 2499 (cm3)
Cóng suât lơn nhắt/tóc đọ quay: (Max. output/rpm) \(85(\mathrm{~kW}) / 3500 \mathrm{vph}\)
So sê-ri: (No.) KD-8540925

9735533313

Só lượng lóp, cỗ lóp/trục (Number of tires; Tire size/aute)
1:2; 235/75R15(265/70R15)
2: 2; 235/75R15(265/70R15)


C6 lâp thiết bi giám sât hành trình (Equipped with Tachograph) Cóláp camera (Equipped with camera)
Không cáp tem kiém định (Inspection stamp was not issued Ghi chui: Biên đang ký nèn trolng
Phuơng tiẹn có thé tháo hoage lịp náp thùng hàng khi tham gia giao thồng-


\section*{CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ̉ NGHİA VIỆT NAM}

\section*{Socialist Republic of Vietnam} CÔNG AN TİNH BİNH PHƯỚC

Binh Phuoc Province's Public Security
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
The traffic police Division
CHỨNG NHÂ̂N ĐÃNG KÝ XE Ô TÔ
Car Registration Certificate

1. PHƯONG TIỆN Bién dang ky': 93C-005.11 (Registration Number)

\section*{(VEHICLE)}

Só quain ly: 93018-011639
Nehicle Inspection Na ) mui)
Loai phưng tiẹn: (T)pe) ô tô tài (có muil)
Nhần hiẹu: (Mark) THACO
Só loai: (Model code) OLLIN700
So misy: (Engine Number) CA4110/1252'00988447*
So khung: (Chassis Number) RNHLC70CABC078335
Nam, Nước sản xựt: 2011. Viột Nam Nién hạn SD; 2036
(Manufactured Year and Country) (Liffelime limititi)
Kinh doanh vạn tüi (Commerciat Use \(\bar{x}\) Ciii tapo (Modification)
2. THÔNG SỐKȲ THUÂT (SPECIFICATIONS)

Cong thức bính xe: \(4 \times 2\)
Vet bánh xe: 1820/1800 Wheel Formula)
(Wheel Tread)
Kich thuốc bao: (Overall Dimension) \(8500 \times 2445 \times 3380\) Kich thuớc lòng thùng xe (Inside cargo container dimension \(6200 \times 2270 \times 2150\)
Chiéu dai co sủ: (Wheelbase)4700
Khơi lượng bản than: (Kerb mars)
Khờ lương hàng CC theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized pay load)
Khoil lurng toàn bo theo TK/CP TGGT:
(Design/Authorized total mass)
Khôi lưung kéo theo TK/CP TGGT:
Design/Authorized toved mass)
Só nguti̛i cho phêp chỡ. 3 chờ ngōt, 0 chó dừng, 0 ch \(\delta\) nàm (Permissible No. of Pars Carried: seat, staod place, laying placec)
Loại nhiên liẹu: (Type of Fuel Used) Diesel
Thé tích làm viẹc cùa đọng cơ: (Engine Displacemont) 4752 (cm3) Cong suât lớn nhat/ióc đọ quay: (Max. output rpmu) 100(kW)/2700 wph Só sè-ri: (No.) KD-4273691

Solugng lóp, cö IÓp/tryc (Number of tires: Tire size/arle)
1:2;9.00-20
2:4;9.00-20


Co lâp thiêt bi giám sát hành trình (Equipped with Tachograph) X Không cấp tem kiém định Inspection stamp war not issued Ghi chui: Bién đäng ký nèn tríng```

