cỤc ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

****

 Số:

**GIẤY CHỨNG NHẬN DUNG TÍCH**

Cấp theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Đo dung tích tàu biển QCVN 63: 2013/BGTVT

(Áp dụng cho tàu có chiều dài nhỏ hơn 24 m)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên tàu | Số đăng ký hoặc Hô hiệu | Cảng đăng ký | Năm đóng |
|  |  |  |  |

**CÁC KÍCH THƯỚC CHÍNH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Chiều dài (m) | Chiều rộng (m) | Chiều cao mạn (m) |
|  |  |  |

**DUNG TÍCH CỦA TÀU**

 TỔNG DUNG TÍCH DUNG TÍCH CÓ ÍCH

**CHỨNG NHẬN RẰNG**

Dung tích của tàu nói trên đã được đo phù hợp với quy định về đo dung tích cho tàu biển có chiều dài nhỏ hơn 24 m.

 Cấp tại Ngày

 **CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM**

|  |
| --- |
| CÁC KHÔNG GIAN TÍNH VÀO DUNG TÍCH TÀU |
| TỔNG DUNG TÍCH |
| Tên không gian | Vị trí | Chiều dài (m) | Thể tích V (m3) |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| TỔNG CỘNG V : |  |
| DUNG TÍCH CÓ ÍCH |
|  |
| **NT = 0,3 x GT** |
|  |
| CHIỀU CHÌM LÝ THUYẾT(m) |