**TÊN DOANH NGHIỆP**

**……………………………**

**BẢN KÊ TRANG THIẾT BỊ**

**CỬA HÀNG HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU**

 1. Tên cửa hàng: ……………………………………………………

 2. Địa chỉ: …………………………………………..…………………

 3. Loại cửa hàng xăng dầu: 🞏 trên mặt đất 🞏 trên mặt nước

 4. Bồn chứa xăng dầu:

 - Tổng dung tích cửa hàng: ……….. m3.

 - Tổng số lượng bồn chứa: ………… bồn

 - Cách đặt bồn chứa xăng dầu: 🞏 Đặt ngầm 🞏 Đặt nổi

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Bồn chứa** | **Sức chứa****(m3)** | **Có ngăn** | **Mô tả** |
| 1 | Bồn thứ nhất |  |  |  |
| 2 | Bồn thứ 2 |  |  |  |
| 3 | Bồn thứ 3 |  |  |  |
| 4 | Bồn thứ 4 |  |  |  |
| 5 | Bồn …….. |  |  |  |

 5. Tổng số trụ bơm: ………….. trụ

 6. Đường ống công nghệ

 - Hệ thống nhập xăng dầu: 🞏 nhập kín 🞏 nhập hở

 - Loại vật liệu đường ống: ……………………………………………..…

 - Kích cỡ nhỏ nhất đường ống: ……… mm

 - Cách đặt đường ống: 🞏 đặt ngầm 🞏 đặt nổi

 7. Hệ thống chống sét: 🞏 có 🞏 không

 8. Phòng cháy chữa cháy

 - Biển nội quy PCCC: 🞏 có 🞏 không

 - Tiêu lệnh PCCC: 🞏 có 🞏 không

 - Biển cấm lửa, cấm hút thuốc 🞏 có 🞏 không

 - Bình CO2: loại 4 kg: ….. bình; loại 8 kg: ….. bình; loại 25 kg: ….. bình.

 - Bình Bột: loại 4 kg: ….. bình; loại 8 kg: ….. bình; loại 25 kg: ….. bình.

 - Chăn sợi: …………. cái

 9. Hệ thống thu gom nước thải nhiễm dầu: 🞏 có 🞏 không

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính trung thực của Bản kê trang thiết bị cửa hàng bán lẻ xăng dầu này.

 *............., ngày....... tháng........ năm.........*

 **Chủ Doanh nghiệp**

 *(ký, đóng dấu ghi họ tên)*