PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA PHẢI CHỨNG NHẬN TRƯỚC THÔNG QUAN (ĐỐI VỚI NHẬP KHẨU), TRƯỚC KHI ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG**

**(ĐỐI VỚI SẢN XUẤT, LẮP RÁP)**

| **TT** | **Tên sản phẩm, hàng hóa** | **Quy chuẩn/ Tiêu chuẩn** | **Mã số HS** | **Văn bản điều chỉnh** | **Phương án cắt giảm** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Lĩnh vực phương tiện giao thông đường bộ** | | | | |  |
| **A** | **Xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện và xe đạp máy** | QCVN 14:2015/BGTVT  QCVN 68:2013/BGTVT  TCVN 6211 |  |  |  |
| 1 | Xe đạp điện |  | 87.11 |  | Dự kiến cắt giảm sản phẩm, hàng hóa này bởi vì theo quy định tại Điều 3 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) thì “xe đạp điện”, “xe đạp máy” là phương tiện thô sơ |
| 2 | Xe đạp máy |  | 87.11 | TT [44/2012/TT-BGTVT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-11-2016-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-phan-cap-dong-tau-bien-trang-bi-an-toan-317633.aspx)  TT [41/2013/TT-BGTVT](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-thong-van-tai/thong-tu-71-2015-tt-bgtvt-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-kiem-tra-san-pham-cong-nghiep-tau-bien-296210.aspx)  TT 45/2012/TT-BGTVT |
| **B** | **Xe máy chuyên dùng** | QCVN 22:2010/BGTVT  QCVN 13:2011/BGTVT  TCVN 424412005 |  | TT 89/2015/TT-BGTVT |  |
| 1 | Xe nâng |  | 84.27 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 2 | Xe ủi (máy ủi) |  | 84.29 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 3 | Xe xúc (máy xúc) |  | 8429.51.00 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 4 | Xe đào (máy đào) |  | 8429.52.00  8430.41.00 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 5 | Xe xúc, đào (máy xúc, đào) |  | 8429.59.00 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 6 | Xe lu rung |  | 8429.40.40  8429.40.50 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 7 | Xe lu loại khác |  | 8429.40.90 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 8 | Xe khoan (máy khoan) |  | 8430.41.00 |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 9 | Xe cần cẩu bánh xích (cần trục bánh xích) | Loại có buồng lái và buồng Điều khiển cơ cấu công tác riêng biệt |  | 8705.10.00 | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 10 | Xe cần cẩu bánh xích (cần trục bánh xích) | Loại có một buồng lái chung đặt trên phần quay vừa để Điều khiển phần di chuyển vừa để Điều khiển cơ cấu công tác |  | 8426.47.00 | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 11 | Xe thi công mặt đường |  |  | 8705.90.90 | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 12 | Xe phun bê tông |  |  |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 13 | Xe máy chuyên dùng loại khác |  |  |  | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| **II. Lĩnh vực đường sắt** | | | | | |
| 1 | Đầu máy chạy điện từ nguồn điện cấp từ bên ngoài hoặc ắc quy | TCVN 9273-2012 | 86.01 | TT 29/2018/TT-BGTVT | Đơn giản thủ tục kiểm tra chuyên ngành theo hướng chuyển sang danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy |
| 2 | Toa xe đường sắt đô thị | QCVN 15: 2018/BGTVT  QCVN 18: 2018/BGTVT | 86.03 | TT 29/2018/TT-BGTVT | Chuyển sang danh mục sản phẩm hàng hoá phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy (Phụ lục II) do đây là đối tượng được nhập khẩu theo dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, thời gian kiểm tra kéo dài, một số nội dung cần phải thực hiện khi hoàn thành xây dựng tuyến, đường thử được xây dựng riêng biệt tại Việt Nam |

***Ghi chú:*** *Các từ viết tắt trong Phụ lục này được hiểu như sau: TT: Thông tư; TCVN: Tiêu chuẩn quố**c gia; QCVN: Quy chuẩn kỹ thuật*