|  |  |
| --- | --- |
| **CHÍNH PHỦ -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------** |
| Số: 52/2010/NĐ-CP | *Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2010* |

**NGHỊ ĐỊNH**

VỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁ

**CHÍNH PHỦ**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;  
Căn cứ Luật Thủy sản ngày 26 tháng 11 năm 2003;  
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,*

**NGHỊ ĐỊNH:**

**Chương 1.**

**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Nghị định này quy định về điều kiện, thủ tục nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhập khẩu; thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong việc nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhập khẩu.

2. Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam có liên quan đến nhập khẩu tàu cá.

3. Nghị định này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

a) Tàu cá Việt Nam sửa chữa tại nước ngoài về;

b) Tàu cá nước ngoài được bán đấu giá tại Việt Nam.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. *Nhập khẩu tàu cá*bao gồm các hình thức: mua tàu cá của nước ngoài; tiếp nhận tàu cá của Chính phủ hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam.

2. *Tàu cá nhập khẩu* là tàu cá đăng ký tại nước ngoài; bao gồm các loại: tàu khai thác thủy sản; tàu dịch vụ khai thác thủy sản; tàu kiểm ngư; tàu điều tra, nghiên cứu nguồn lợi thủy sản.

3. *Tàu cá đã qua sử dụng* là tàu cá đã được đăng ký tại nước ngoài.

4. *Tàu cá nhập khẩu đóng mới* là tàu cá được thi công đóng mới tại cơ sở đóng tàu nước ngoài, chưa được đăng ký tại nước ngoài.

5. *Tàu cá nhập khẩu có nguồn gốc hợp pháp* là tàu cá không vi phạm pháp luật; có hồ sơ đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, rõ ràng (đối với tàu cá đã qua sử dụng); có hồ sơ xuất xưởng và lý lịch máy tàu và các trang thiết bị (đối với tàu cá đóng mới).

6. *Hợp đồng nhập khẩu tàu cá* (hoặc các văn bản thỏa thuận tương đương) là hợp đồng mua tàu cá nước ngoài.

7. *Người nhập khẩu tàu cá* là các tổ chức, cá nhân Việt Nam thực hiện việc mua tàu cá, hoặc nhận tàu cá viện trợ của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài.

8. *Máy chính của tàu* là máy có bệ máy cố định, có lắp hệ trục chân vịt và chân vịt để đẩy tàu.

9. *Tổng công suất máy chính của tàu* là tổng công suất của các máy chính được lắp đặt cho tàu.

10. *Trang bị công cụ khai thác tiên tiến* là trang bị các máy móc, thiết bị phục vụ cho khai thác như: hệ thống tời thủy lực, các thiết bị định vị, ra đa, máy đo sâu, dò cá, vô tuyến điện … đảm bảo cho việc khai thác thủy sản an toàn, giảm bớt sức lao động, có hiệu quả.

11. *Trang bị thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến* là trang bị các thiết bị trên tàu để giữ cho thủy sản đảm bảo chất lượng tốt như: hệ thống cấp đông, hệ thống sản xuất nước đá, khoang bảo quản đông lạnh, khoang thông biển.

**Điều 3. Nguyên tắc nhập khẩu tàu cá**

1. Tàu cá nhập khẩu phải đảm bảo thực hiện theo quy định tại Nghị định này và các quy định pháp luật có liên quan.

2. Tàu cá nhập khẩu phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành thủy sản trong phạm vi cả nước và của từng địa phương.

3. Tàu cá nhập khẩu phải đảm bảo các điều kiện an toàn kỹ thuật cho tàu và người làm việc trên tàu, phù hợp với các tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, phòng ngừa ô nhiễm môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia.

4. Tàu cá nhập khẩu, trước khi đưa vào hoạt động, phải thực hiện việc đăng kiểm, đăng ký tàu cá và thuyền viên, cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo quy định của pháp luật.

**Chương 2.**

**ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC NHẬP KHẨU TÀU CÁ**

**Điều 4. Điều kiện chung đối với tàu cá nhập khẩu**

1. Có nguồn gốc hợp pháp

2. Có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên (trừ trường hợp tàu cá do Chính phủ, tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam không quy định tổng công suất máy chính của tàu)

3. Có trang bị công cụ khai thác, thiết bị bảo quản thủy sản tiên tiến (đối với tàu khai thác và dịch vụ khai thác thủy sản).

**Điều 5. Điều kiện nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng**

1. Đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Tuổi của tàu (tính từ năm đóng mới đến thời điểm nhập khẩu):

a) Không quá 5 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ gỗ.

b) Không quá 8 tuổi đối với tàu cá đóng bằng vật liệu vỏ thép.

3. Máy chính của tàu (tính từ năm sản xuất đến thời điểm nhập khẩu) không nhiều hơn 2 năm so với tuổi của tàu.

4. Được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá.

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp thì phải được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam kiểm tra và xác nhận phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 6. Điều kiện nhập khẩu tàu cá đóng mới**

1. Đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định này.

2. Có đầy đủ các hồ sơ:

a) Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu;

b) Lý lịch máy tàu;

c) Lý lịch các trang thiết bị lắp đặt trên tàu cá.

**Điều 7. Trình tự, thủ tục nhập khẩu tàu cá**

1. Người nhập khẩu tàu cá phải có đơn đề nghị nhập khẩu (Phụ lục I) kèm theo hồ sơ, gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 15 Nghị định này.

2. Sau 07 ngày làm việc, căn cứ vào quy hoạch phát triển của ngành thủy sản và của địa phương, cơ quan có thẩm quyền xem xét và có văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ hoặc không cho phép nhập khẩu, cơ quan có thẩm quyền phải thông báo cho người xin nhập khẩu để bổ sung hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

3. Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền được gửi cho người xin nhập khẩu, đồng thời gửi đến các cơ quan liên quan: Bộ Quốc phòng (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan.

4. Sau khi tàu cá nhập khẩu được đưa về Việt Nam, trước khi đưa vào hoạt động, chủ tàu cá phải thực hiện các quy định của Nghị định này và các quy định pháp luật khác có liên quan.

**Điều 8. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng**

Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đã qua sử dụng bao gồm:

1. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).

2. Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật và trang thiết bị phòng ngừa ô nhiễm môi trường của tàu cá xin nhập khẩu, do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam cấp (bản chính).

Trường hợp có Biên bản giám định tình trạng kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm nước ngoài cấp (bản chính) thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng).

**Điều 9. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đóng mới**

Hồ sơ nhập khẩu tàu cá đóng mới bao gồm:

1. Hợp đồng nhập khẩu tàu cá (bản chính).

2. Hồ sơ xuất xưởng của tàu do cơ sở đóng tàu cấp (bản chính).

3. Lý lịch máy tàu (bản chính).

4. Lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính).

**Điều 10. Hồ sơ nhập khẩu tàu cá viện trợ**

Hồ sơ nhập khẩu tàu cá viện trợ bao gồm:

1. Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận tàu cá viện trợ của Chính phủ hoặc của các tổ chức, cá nhân nước ngoài (bản chính).

2. Hồ sơ của tàu tương ứng với loại tàu được quy định tại các Điều 8, Điều 9 Nghị định này.

**Chương 3.**

**ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU**

**Điều 11. Điều kiện đăng ký tàu cá nhập khẩu**

1. Tàu cá đã được đưa về Việt Nam

2. Người nhập khẩu đã hoàn tất thủ tục nhập khẩu.

3. Người nhập khẩu đã nộp đầy đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (trừ trường hợp tàu cá được đăng ký tạm thời).

4. Tàu cá đã được cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp Sổ đăng kiểm và các Biên bản kiểm tra an toàn kỹ thuật có liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

**Điều 12. Đăng ký tàu cá nhập khẩu**

1. Người nhập khẩu phải nộp hồ sơ đăng ký tàu cá tại cơ quan Đăng ký tàu cá quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Đăng ký tàu cá không thời hạn:

Đăng ký tàu cá không thời hạn là đăng ký chính thức và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá Việt Nam, không quy định thời hạn (Phụ lục III).

3. Đăng ký tàu cá tạm thời:

a) Đăng ký tàu cá tạm thời là việc đăng ký chưa chính thức và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời của Việt Nam theo thời hạn quy định (Phụ lục IV);

b) Đăng ký tàu cá tạm thời được áp dụng trong trường hợp tàu cá nhập khẩu đã đưa về Việt Nam, nhưng chưa nộp đủ các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam;

c) Thời hạn của Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời không quá 90 ngày;

d) Khi đăng ký chính thức, chủ tàu chỉ cần bổ sung các hồ sơ còn thiếu theo quy định của đăng ký chính thức.

4. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá:

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu cá có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho người nhập khẩu và vào Sổ đăng ký tàu cá Việt Nam.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan đăng ký tàu cá phải thông báo cho người nhập khẩu để bổ sung hồ sơ hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do.

**Điều 13. Hồ sơ đăng ký tàu cá không thời hạn**

1. Hồ sơ phải nộp tại cơ quan đăng ký tàu cá:

a) Tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu Phụ lục II);

b) Văn bản cho phép nhập khẩu tàu cá của cơ quan có thẩm quyền (bản chính);

c) Giấy chứng nhận xóa đăng ký (bản chính) kèm theo bản dịch tiếng Việt (có công chứng) đối với tàu cá đã qua sử dụng;

d) Tờ khai Hải quan có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan (bản sao có công chứng);

đ) Biên lai nộp các khoản thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam (bản sao có công chứng);

e) Ảnh của tàu cá nhập khẩu (02 ảnh màu cỡ 9 x 12), chụp theo hướng dọc hai bên mạn tàu.

2. Hồ sơ xuất trình tại cơ quan đăng ký tàu cá:

a) Hồ sơ xuất xưởng của cơ sở đóng tàu và lý lịch máy tàu, lý lịch của các trang thiết bị lắp đặt trên tàu (bản chính) đối với tàu cá đóng mới;

b) Sổ đăng kiểm tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp;

c) Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá do cơ quan Đăng kiểm tàu cá Việt Nam có thẩm quyền cấp.

**Điều 14. Hồ sơ đăng ký tàu cá tạm thời**

Hồ sơ xin cấp đăng ký tạm thời theo quy định tại Điều 13 Nghị định này, trừ điểm đ khoản 1.

**Chương 4.**

**THẨM QUYỀN QUYẾT ĐỊNH NHẬP KHẨU TÀU CÁ VÀ ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU**

**Điều 15. Thẩm quyền quyết định nhập khẩu tàu cá**

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định nhập khẩu tàu cá đối với các loại tàu sau đây:

a) Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên và có chiều dài đường nước thiết kế từ 20 mét trở lên;

b) Tàu cá của Chính phủ hoặc các tổ chức, cá nhân nước ngoài viện trợ cho Việt Nam;

c) Tàu cá của các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của các Bộ, ngành khác;

d) Tàu cá của các liên doanh với nước ngoài;

đ) Tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò nguồn lợi thủy sản.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định nhập khẩu tàu cá đối với các loại tàu cá, trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

**Điều 16. Thẩm quyền đăng ký tàu cá nhập khẩu**

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a) Tổ chức thực hiện đăng ký tàu cá và thuyền viên đối với các tàu cá quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này.

b) Tổ chức hướng dẫn công tác đăng ký tàu cá và thuyền viên trong phạm vi toàn quốc theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Tổ chức việc đăng ký tàu cá và thuyền viên theo quy định đối với các loại tàu quy định tại khoản 2 Điều 15 Nghị định này;

b) Tổng hợp, thống kê tàu cá nhập khẩu tại địa phương, báo cáo định kỳ về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

**Chương 5.**

**TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC VỀ NHẬP KHẨU TÀU CÁ**

**Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tàu cá nhập khẩu, đăng ký tàu cá nhập khẩu.

2. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đăng ký tàu cá, đăng ký thuyền viên, kiểm tra và cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu cá nhập khẩu và cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo thẩm quyền.

3. Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện việc nhập khẩu tàu cá, đăng ký tàu cá nhập khẩu, đăng ký thuyền viên và cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo thẩm quyền.

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu tàu cá theo quy định của pháp luật.

**Điều 18. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương**

1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tàu cá nhập khẩu và đăng ký tàu cá nhập khẩu trong phạm vi quản lý của địa phương phù hợp với quy hoạch phát triển chung của ngành thủy sản.

2. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện đăng ký tàu cá nhập khẩu, đăng ký thuyền viên, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật cho tàu cá nhập khẩu và cấp Giấy phép khai thác thủy sản theo thẩm quyền.

3. Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân có tàu cá hoạt động nghề cá tuân thủ các quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người và tàu khi hoạt động.

4. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu tàu cá theo quy định của pháp luật.

**Điều 19. Trách nhiệm của các Bộ, ngành liên quan**

Các Bộ, ngành: Quốc phòng, Công an, Công thương, Tài chính, Tổng cục Hải quan và các Bộ, ngành khác có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu tàu cá.

**Chương 6.**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 20. Hiệu lực thi hành**

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2010.

**Điều 21. Trách nhiệm thi hành**

1. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;  - Kiểm toán Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách Xã hội; - Ngân hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b). | **TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG     Nguyễn Tấn Dũng** |

**PHỤ LỤC I  
Annex I**

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ NHẬP KHẨU TÀU CÁ   
(Application for Import Fishing vessel)

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)  
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness  
------------***……….., ngày….. tháng …. năm …….  
……….., date……………………………...*

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ  
NHẬP KHẨU TÀU CÁ  
(Application for Import of Fishing Vessel)**

Kính gửi: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)  
*To: (Name of competent authority approving import of fishing vessel)*

*...............................................................................................................*

Người đề nghị (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):  
*Applicant (Name of individual or organization applying for import of fishing vessel)*

*............................................................................................................................................*

Nơi thường trú (*Residential Address*)......................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

Nội dung đề nghị và hình thức nhập khẩu tàu cá:  
*(Proposed contents and import mode of fishing vessel)*

*............................................................................................................................................*

*............................................................................................................................................*

*............................................................................................................................................*

Kê khai lý lịch của các tàu cá đề nghị nhập khẩu:  
*(Enumeration of fishing vessel proposed to be imported)*

**Tàu cá số 1:***(Fishing vessel No 1)*

Tên tàu: ...............................................................................................................................   
*Name of Fishing Vessel*

Vật liệu: ...............................................................................................................................   
*Materials*

Kiểu tàu: ..............................................................................................................................   
*Type of Vessel*

Công dụng:...........................................................................................................................   
*Used for*

Năm và nơi đóng .................................................................................................................   
*Year and Place of Build*

Chủ tàu.................................................................................................................................  
*Vessel owner*

Quốc tịch: ............................................................................................................................   
*Flag*

Nơi thường trú .....................................................................................................................   
*Residential Address*

Các thông số kỹ thuật cơ bản của tàu cá:  
*(Basic specifications of fishing vessel)*

|  |  |
| --- | --- |
| Chiều dài lớn nhất Lmax…………………….. *Length overall* | Chiều dài thiết kế Ltk……………………….. *Length* |
| Chiều rộng lớn nhất Bmax…………………… *Breadth overall* | Chiều rộng thiết kế Btk……………………… *Breadth* |
| Chiều cao mạn D …………………………… *Draught* | Chiều chìm d ……………………………….. *Depth* |
| Số lượng máy ……………………………….. *Number of engines* | Tổng công suất……………………………… *Total Power* |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kiểu máy** *Type* | **Số máy** *Number* | **Công suất** *Power* | **Năm chế tạo** *Year of Build* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Tàu số 2:***(Fishing vessel No 2)*

**Tàu số 3:***(Fishing vessel No 3)*

Kính đề nghị: (Tên cơ quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu tàu)  
This is to kindly request: *(Name of competent authority approving import of fishing vessel)*

*............................................................................................................................................*

Xét duyệt và chấp thuận (tên cá nhân hoặc tổ chức xin nhập khẩu tàu cá):  
To review and authorize (*name of individual or organization applying for import of fishing vessel*)

............................................................................................................................................

Được phép nhập khẩu các tàu cá (như đã nêu ở trên) để tiến hành hoạt động thủy sản trong vùng biển Việt Nam.  
*to import fishing vessel (as mentioned above) to carry out fishing operations in Vietnam marine water*

Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về nhập tàu cá theo Nghị định về Nhập khẩu tàu cá của Chính phủ và các yêu cầu theo pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
*We commit to fully implement all legal regulations on import of fishing vessel under the Government’s Decree on import of fishing vessel and requirements under the existing law of the Socialist Republic of Vietnam.*

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Người đề nghị** *Applicant* (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) *(sign, full name and seal if any)* |

Xác nhận của cơ quan quản lý về thủy sản (\*)  
*(Confirmation of the fisheries management agency)*

*............................................................................................................................................*

*............................................................................................................................................*

*............................................................................................................................................*

*............................................................................................................................................*

|  |  |
| --- | --- |
|  | ……, ngày …. tháng …. năm ……… ………, date………………………. **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  *Head of Agency*** (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *(sign, full name and seal)* |

Ghi chú (note):

(\*) - Cơ quan quản lý thủy sản của tỉnh là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*the provincial fisheries management agency is the Agriculture and Rural Development Department*)

- Cơ quan quản lý thủy sản trung ương là Tổng cục Thủy sản (*the central fisheries management agency is the General Fisheries Administration*)

**PHỤ LỤC II  
(Annex II)**

MẪU TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ  
(Application for registration of import fishing vessel)

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)  
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ------------** *……….., ngày….. tháng …. năm ……. ……….., date……………………………...*    **TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ APPLICATION FOR REGISTRATION OF FISHING VESSEL**  Kính gửi: (Tên cơ quan đăng ký tàu cá) (\*) *To: (Name of the Fishing Vessel Registration Agency)*  Đề nghị đăng ký tàu cá với các thông số dưới đây: *This is to kindly request for registration of fishing vessel with the following specifications*   |  |  | | --- | --- | | Tên tàu: .........................................................  *Name of Vessel* | Hô hiệu:...................................................  *Call sign* | | Kiểu tàu: ......................................................  *Type of Vessel* | Vật liệu: .................................................  *Materials* | | Quốc tịch: .....................................................  *Flag* | Tổng dung tích: ......................................  *Gross Tonnage* |   Công dụng: ..........................................................................................................................  *Used for*  Năm và nơi đóng .................................................................................................................  *Year and Place of Build*   |  |  | | --- | --- | | Chiều dài lớn nhất Lmax…………………….. *Length overall* | Chiều dài thiết kế Ltk……………………….. *Length* | | Chiều rộng lớn nhất Bmax…………………… *Breadth overall* | Chiều rộng thiết kế Btk……………………… *Breadth* | | Chiều cao mạn D …………………………… *Draught* | Chiều chìm d ……………………………….. *Depth* | | Trọng tải toàn phần:......................................  *Dead weight* | Tổng dunt tích:........................................  *Gross tonnage* | | Số lượng máy ……………………………….. *Number of Engines* | Tổng công suất……………………………… *Total Power* |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Kiểu máy** *Type* | **Số máy** *Number* | **Công suất** *Power* | **Năm chế tạo** *Year of Build* | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Chủ tàu: ............................................................................................................................... *Vessel Owner*  Nơi thường trú .....................................................................................................................  *Residential Address*  Cơ quan đăng ký .................................................................................................................  *Vessel Registration Agency*  Cơ quan đăng kiểm...............................................................................................................  *Register of Vessels*  Cảng đăng ký ......................................................................................................................  *Registry Port*  Hình thức đăng ký: ...............................................................................................................  *Type of registration*     |  |  | | --- | --- | |  | **Người đề nghị** *Applicant* (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *(sign, full name and seal)* |     Ghi chú: (note):  (\*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; (*Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*)  - Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (*Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*) |

**PHỤ LỤC III  
(Annex III)**

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ NHẬP KHẨU  
(Registration Certificate of import fishing vessel)

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)  
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ------------**  http://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00105742_files/image001.gif  **GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ REGISTRATION CERTIFICATE OF FISHING VESSEL** TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ (\*) *Name of the fishing vessel Registration Agency (\*)*  N0 …………  Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký vào Sổ Đăng ký tàu cá Việt Nam: *Hereby certifies that the fishing vessel with the following specifications has been registered into The Vietnam National Vessel Registration Book:*   |  |  | | --- | --- | | Tên tàu: .........................................................  *Name of Vessel* | Hô hiệu:...................................................  *Call sign* | | Kiểu tàu: ......................................................  *Type of Vessel* | Vật liệu: .................................................  *Materials* | | Quốc tịch: .....................................................  *Flag* | Tổng dung tích: ......................................  *Gross Tonnage* |   Công dụng: ..........................................................................................................................  *Used for*  Năm và nơi đóng .................................................................................................................  *Year and Place of Build*   |  |  | | --- | --- | | Chiều dài lớn nhất Lmax…………………….. *Length overall* | Chiều dài thiết kế Ltk……………………….. *Length* | | Chiều rộng lớn nhất Bmax…………………… *Breadth overall* | Chiều rộng thiết kế Btk……………………… *Breadth* | | Chiều cao mạn D …………………………… *Draught* | Chiều chìm d ……………………………….. *Depth* | | Trọng tải toàn phần …………………………….. *Dead weight* | Tổng dung tích……………………………… *Gross tonnage* | | Số lượng máy ……………………………….. *Number of engines* | Tổng công suất……………………………… *Total Power* |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Kiểu máy** *Type* | **Số máy** *Number* | **Công suất** *Power* | **Năm chế tạo** *Year of Build* | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Chủ tàu: ............................................................................................................................... *Vessel owner*  Nơi thường trú .....................................................................................................................  *Residential Address*  Cơ quan đăng ký .................................................................................................................  *Vessel Registration Agency*  Cơ quan đăng kiểm...............................................................................................................  *Register of Vessels*  Cảng đăng ký ......................................................................................................................  *Registry Port*     |  |  | | --- | --- | |  | Cấp tại……, ngày…. tháng…. năm…… *Issued at …….., date…………………* **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  *Head of Agency***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *(sign, full name and seal)* |     Ghi chú: (note):  (\*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; (*Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*)  - Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (*Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*) |

**PHỤ LỤC IV  
(Annex IV)**

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ NHẬP KHẨU   
(Certificate of temporary registration of import fishing vessel)

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 52/2010/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ)  
 (Promulgated with Decree No 52/2010/NĐ-CP dated 17/5/2010 by the Government)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness ------------**    http://thuvienphapluat.vn/doc2htm/00105742_files/image001.gif  **GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ TẠM THỜI TÀU CÁ** *Certificate of temporary registration of import Fishing Vessel*  (Có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …. ) *(Validated by…………………………………..)*  TÊN CƠ QUAN ĐĂNG KÝ TÀU CÁ (\*) *Name of the fishing vessel Registration Agency (\*)*  N0 …………  Chứng nhận tàu cá có các thông số dưới đây đã được đăng ký: *Hereby certifies that the fishing vessel with the following specifications has been temporarily registered*   |  |  | | --- | --- | | Tên tàu:...................................................... *Name of Vessel* | Hô hiệu:................................................... *Call sign* | | Kiểu tàu: ....................................................  *Type of Vessel* | Vật liệu:..................................................  *Materials* |   Công dụng: ..........................................................................................................................  *Used for*  Năm và nơi đóng .................................................................................................................  *Year and Place of Build*  Lý do đăng ký tạm thời.........................................................................................................  *Reasons to temporarily register*   |  |  | | --- | --- | | Chiều dài lớn nhất Lmax…………………….. *Length overall* | Chiều dài thiết kế Ltk……………………….. *Length* | | Chiều rộng lớn nhất Bmax…………………… *Breadth overall* | Chiều rộng thiết kế Btk……………………… *Breadth* | | Chiều cao mạn D …………………………… *Draught* | Chiều chìm d ……………………………….. *Depth* | | Trọng tải toàn phần …………………………….. *Dead weight* | Tổng dung tích……………………………… *Gross tonnage* | | Số lượng máy ……………………………….. *Number of engines* | Tổng công suất……………………………… *Total Power* |      |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Kiểu máy** *Type* | **Số máy** *Number* | **Công suất** *Power* | **Năm chế tạo** *Year of Build* | |  |  |  |  | |  |  |  |  |   Chủ tàu: ............................................................................................................................... *Vessel owner*  Nơi thường trú .....................................................................................................................  *Residential Address*  Cơ quan đăng ký .................................................................................................................  *Vessel Registration Agency*  Cơ quan đăng kiểm...............................................................................................................  *Register of Vessels*  Cảng đăng ký ......................................................................................................................  *Registry Port*     |  |  | | --- | --- | |  | Cấp tại……, ngày…. tháng…. năm…… *Issued at …….., date…………………* **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN  *Head of Agency***(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) *(sign, full name and seal)* |     Ghi chú: (note):  (\*) - Cơ quan đăng ký tàu cá của tỉnh là Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản; (*Fishing Vessel Registration Agency at provincial level is Sub Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*)  - Cơ quan đăng ký tàu cá của trung ương là Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (*Fishing Vessel Registration Agency at central level is Department of Capture Fisheries and Fisheries Resources Protection*) |