## 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

