|  |  |
| --- | --- |
| BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG  **CỤC MÔI TRƯỜNG**  Số: /TTr-MT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2025* |

DỰ THẢO

4.2025

**TỜ TRÌNH**

**Ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam**

Kính trình: Bộ trưởng Đỗ Đức Duy

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Môi trường kính trình Bộ trưởng dự thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành ở Việt Nam (sau đây gọi tắt là dự thảo Thông tư) như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ:**

**1. Cơ sở chính trị, pháp lý**

Việt Nam đã khẳng định quyết tâm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng không khí thông qua việc xây dựng, ban hành các chính sách và chương trình hành động. Điều này phản ánh qua các chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, nhấn mạnh tính cấp bách trong việc xây dựng và áp dụng quy chuẩn khí thải đối với các phương tiện giao thông, đặc biệt ở các đô thị lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Việc khẩn trương xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ là hết sức cần thiết và cấp bách, đã được quy định trong Luật Bảo vệ môi trường.

Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 (Luật BVMT) quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường):

- Tại điểm b Khoản 2 Điều 97 quy định nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải bao gồm: Nhóm quy chuẩn kỹ thuật môi trường về khí thải của hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và khí thải của phương tiện giao thông vận tải.

- Điểm a Khoản 2 Điều 102 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT) có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia.

- Điểm b Khoản 2 Điều 102 quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN&MT): “Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam.”

Thực hiện quy định của Luật BVMT, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành:

- Quyết định 461/QĐ-BTNMT ngày 17/3/2021 về Kế hoạch của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, trong đó giao Tổng cục Môi trường (nay là Cục Môi trường) nhiệm vụ *“Hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc gia về môi trường đối với khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ lưu hành ở Việt Nam”.*

- Quyết định số 1779/QĐ-BTNMT ngày 17 tháng 9 năm 2021 về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2020 – 2022.

- Quyết định số 1463/QĐ-BTNMT ngày 02/6/2023 về việc phê duyệt điều chỉnh Danh mục và phân công đơn vị xây dựng văn bản pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, trong đó có Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành.

Ngày 13/3/2025, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã chủ trì buổi họp về việc xây dựng và trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải phương tiện giao thông đang lưu hành, tham dự buổi họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ngày 17/3/2025, Văn phòng Chính phủ đã có Thông báo số 111/TB-VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp về xây dựng QCVN về khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành. Trong đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã giao Bộ Xây dựng chủ trì xây dựng, ban hành các quy định về kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp rắp, nhập khẩu mới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng, ban hành các quy định về kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành và giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương hoàn thiện để ban hành.

Trước khi Luật BVMT được ban hành, để kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm không khí, từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường không khí nói chung, môi trường không khí các đô thị nói riêng, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành:

- Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;

- Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ôtô, xe mô tô hai bánh có lắp động cơ nhiệt sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Bên cạnh đó, thực hiện Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành:

- [Nghị định số 166/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; tổ chức hoạt động của cơ sở đăng kiểm; niên hạn sử dụng của xe cơ giới](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Nghi-dinh-166-2024-ND-CP-dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-kiem-dinh-xe-co-gioi-623277.aspx?rel=chu-de);

- [Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-47-2024-TT-BGTVT-thu-tuc-kiem-dinh-mien-kiem-dinh-lan-dau-cai-tao-xe-co-gioi-623286.aspx?rel=chu-de).

- [Thông tư số 46/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới của cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy;](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-46-2024-TT-BGTVT-thu-tuc-thu-hoi-giay-chung-nhan-hoat-dong-kiem-dinh-xe-co-gioi-635650.aspx?rel=chu-de" \t "_blank)

- [Thông tư số 50/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cơ sở vật chất kỹ thuật và vị trí cơ sở đăng kiểm xe cơ giới, cơ sở kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở bảo hành, bảo dưỡng xe cơ giới.](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-50-2024-TT-BGTVT-Quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-co-so-bao-hanh-bao-duong-xe-co-gioi-635820.aspx?rel=chu-de)

Như vậy, căn cứ vào điểm b khoản 2 Điều 97, điểm a khoản 2 Điều 102 Luật BVMT 2020, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng và ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải của xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam là hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất.

**2. Cơ sở thực tiễn**

Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí tại Việt Nam nói chung và một số đô thị lớn nói riêng có xu hướng gia tăng. Một trong nguyên nhân chính gây ô nhiễm môi trường không khí là do hoạt động giao thông vận tải, trong đó có hoạt động của các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đang lưu hành.

Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông vận tải bao gồm cả bụi đường và khí thải từ số lượng lớn các phương tiện cơ giới tham gia giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó có nhiều phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, niên hạn để lưu thông trong thành phố. Thực tiễn chỉ ra, việc thường xuyên tắc nghẽn giao thông (do mật độ phương tiện quá cao) cũng làm tăng khí thải lên nhiều lần vào giờ cao điểm. Theo nghiên cứu của Ngân hàng thế giới năm 2021, 36% đóng góp ô nhiễm không khí thành phố Hà Nội từ nguồn bụi đường (năm 2019) và số liệu này năm 2015 là 23% (cao nhất trong tỷ lệ đóng góp các nguồn ô nhiễm); đối với phát thải PM2.5 từ nguồn phương tiện giao thông đường bộ chiếm 20% (năm 2019).

Kết quả nghiên cứu khoa học của một số chuyên gia môi trường tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy tỷ lệ ô nhiễm bụi từ hoạt động giao thông vận tải dao động trong khoảng từ 40% đến 60% (giai đoạn 2022-2025). Chất ô nhiễm không khí quan trọng cần tập trung kiểm soát là Cacbon monoxit (CO) và các hydrocacbon (HC). Một số HC như benzen, toluen, xylen… có ảnh hưởng lớn tới sức khỏe thậm chí gây ra rủi ro ung thư (benzen). Ngoài ra HC còn là tiền chất đóng góp vào sự hình thành O3 và bụi mịn. Việc kiểm soát phát thải trong giao thông bao gồm việc kiểm soát dựa vào tiêu chuẩn/quy chuẩn xả thải hay kiểm soát dựa vào tiêu chuẩn/quy chuẩn chất lượng nhiên liệu.

Tắc đường là nguyên nhân dẫn đến khí thải từ số lượng lớn các phương tiện cơ giới tham gia giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, trong đó có nhiều phương tiện cũ không đảm bảo tiêu chuẩn khí thải, niên hạn để lưu thông trong thành phố cũng đồng loạt gia tăng.

Từ năm 2009 đến 2023, số phương tiện giao thông tăng chủ yếu là phương tiện cá nhân, trung bình mỗi năm sự gia tăng số lượng phương tiện giao thông khoảng 10% đến 15%, tăng nhanh tại các thành phố như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng. Tính đến 12/2023 số phương tiện đã được đăng ký, quản lý toàn quốc được nâng lên 74.343.176 xe mô tô (thông tin tại Báo cáo Chính phủ số 164/BC-CP ngày 17/4/2024).

Theo thông tin do Bộ Công an cung cấp tính từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2024 số lượng xe mô tô đăng ký mới do Bộ Công an quản lý là 10.568.119 xe, cụ thể: năm 2021 đăng ký mới 2.802.871 xe; năm 2022 đăng ký mới 3.527.451 xe; năm 2023 đăng ký mới 2.825.387 xe; 6 tháng đầu năm 2024 đăng ký mới 1.412.410 xe.

Số lượng xe mô tô, xe gắn máy đang tham gia lưu hành là rất lớn. Tuy nhiên hiện tại chưa có QCVN đối với khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành ở Việt Nam, vì vậy cần phải xây dựng và ban hành QCVN này để thực hiện quy định tại Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để sớm triển khai áp dụng lộ trình áp dụng mức khí thải phương tiện xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với các Bộ có liên quan (Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM)) để nghiên cứu, đánh giá đối với từng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông đã được ban hành và có đề xuất kiến nghị đối với từng đối tượng phương tiện giao thông. Trong đó việc rà soát, ban hành quy chuẩn kỹ thuât môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành là một phần quan trọng, liên hệ chặt chẽ với việc xây dựng, đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của phương tiện giao thông.

**II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ:**

**1. Mục đích:**

Dự thảo Thông tư được ban hành bảo đảm sự phù hợp, đồng bộ với Luật Bảo vệ môi trường, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường không khí nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung.

2. Quan điểm xây dựng:

a) Bảo đảm phù hợp Luật Bảo vệ môi trường, các luật khác có liên quan, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật khác trong hệ thống pháp luật hiện hành.

b) Bảo đảm phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội.

c) Xây dựng các quy định bảo đảm tính đầy đủ, chi tiết, có tính khả thi để triển khai thi hành.

**III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:**

**1. Phạm vi điều chỉnh:**

Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

**2. Đối tượng áp dụng:**

Dự thảo Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức và cá nhân có hoạt động liên quan đến phương tiện xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam (không áp dụng đối với các loại xe mô tô, xe gắn máy, xe máy chuyên dùng của quân đội, công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định).

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG THÔNG TƯ:

Thực hiện chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chương trình công tác của Chính phủ năm 2025, Cục Môi trường được giao chủ trì xây dựng dự thảo Thông tư, quá trình xây dựng cụ thể như sau:

- Ngày 25/10/2024, Thứ trưởng Lê Công Thành đã ký Quyết định số 3430/QĐ-BTNMT việc việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành.

- Cục Môi trường đã phối hợp với Viện Cơ khí Động lực, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức khảo sát thực tế việc đo khí thải phương tiện ô tô; nghiên cứu, rà soát kinh nghiệm quốc tế (các nước Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Châu Âu...).

- Cục Môi trường đã tiến hành các cuộc họp tổ soạn thảo và chuyên gia xây dựng dự thảo QCVN.

- Về việc lấy ý kiến rộng rãi, dự thảo Quy chuẩn đã được gửi lấy ý kiến các đơn vị liên quan theo quy định gồm có:

+ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi Công văn số …../BNNMT-MT ngày .../4/2025 để lấy ý kiến rộng rãi dự thảo Quy chuẩn trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đã có Công văn số ..../TTĐT-DLĐT ngày .../..../2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông báo sau 60 ngày đăng tải.

+ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi Công văn số …/BNNMT-MT ngày ..../…/2025 để lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, VCCI và Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam.

- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hoàn thiện dự thảo Thông tư và đã gửi Bộ Khoa học và Công nghệ để thẩm định tại Công văn số …../BNNMT-KHCN ngày …/…/2025.

- Ngày ..../…/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội đồng thẩm định hồ sơ dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải phương tiện xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành.

- Ngày …/.../2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Công nghệ công văn số ...../BNNMT-MT gửi Bộ Khoa học và đề nghị khẩn trương thẩm định QCVN về khí thải phương tiện mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam để ban hành.

- Ngày ……/...../2025, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số …./BKHCN-TĐC về việc thẩm định dự thảo QCVN khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

Quá trình xây dựng và thẩm định dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn lưu hành ở Việt Nam đã được Cục Môi trường và Tổ soạn thảo thực hiện đầy đủ theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 32 Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Khoản 1 Mục IV Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật.

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA THÔNG TƯ:

Cục Môi trường báo cáo và kiến nghị ban hành 01 Thông tư riêng kèm theo Quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam.

**1. Kết cấu và nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư ban hành QCVN như sau:**

1.1. Phần căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý của Thông tư bao gồm Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Bảo vệ môi trường và các Nghị định quy định chi tiết thi hành.

1.2. Phạm vi ban hành (Điều 1): Ban hành kèm theo Thông tư là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

1.3. Hiệu lực thi hành (Điều 2): Quy định về ngày có hiệu lực thi hành của  
Thông tư.

1.4 Tổ chức thực hiện (Điều 3): Quy định về trách nhiệm của Bộ, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

**2. Kết cấu và nội dung cơ bản của từng dự thảo QCVN như sau:**

2.1. Quy định chung: Bao gồm các nội dung về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, giải thích từ ngữ.

2.2. Quy định kỹ thuật: Quy định giá trị giới hạn tối đa cho phép của các thông số CO, HC của xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành;

2.3. Phương pháp đo: Quy định về Phương pháp đo các thông số khí thải đối với phương tiện mô tô, xe gắn máy; Yêu cầu về thiết bị đo trong kiểm tra khí thải.

2.4. Quy định quản lý: Quy định việc áp dụng các mức khí thải theo quy định; Việc kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đang lưu hành tại Việt Nam phải được thực hiện bởi đơn vị được chứng nhận đủ điều kiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

2.5. Tổ chức thực hiện: Quy định về tổ chức thực hiện QCVN.

**3. Về số hiệu của QCVN:**

Cục Môi trường đề xuất lấy số hiệu của QCVN mới là **QCVN 03:2025/BNNMT.**

**4. Các vấn đề khác:**

a) Tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên: Dự thảo Thông tư không có nội dung liên quan đến các điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.

b) Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới: dự thảo Thông tư không có quy định tạo ra sự phân biệt về giới.

**VI. TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN GÓP Ý, Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

**1. Ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan**

Cục Môi trường đã tổng hợp ý kiến góp ý của các bộ, ngành, địa phương, cá nhân, tổ chức có liên quan thông qua các cuộc họp Tổ soạn thảo, cuộc họp lấy ý kiến các chuyên gia; 01 hội thảo quốc gia (khu vực phía Bắc) để lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, hiệp hội, các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp; ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân thông qua việc đăng tải lấy ý kiến trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Cục Môi trường đã nhận được ý kiến góp ý của .... cơ quan, đơn vị (**...** Bộ, cơ quan ngang Bộ; **..../63** Ủy ban nhân dân, Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; **VCCI và** Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam; cácđơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đối với dự thảo QCVN nêu trên.

Chi tiết việc tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đã được tổng hợp, báo cáo trong quá trình gửi Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định theo đúng quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

**2. Ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ**

*- Đối với các nội dung kỹ thuật (phương pháp đo, giá trị, thể thức):…*

*- Đối với nội dung yêu cầu cần có đánh giá tác động:…*

**VII. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH**

Về điều kiện đảm bảo về nguồn nhân lực, tài chính để đảm bảo thi hành Thông tư: Việc đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy được quy định tại Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ (2024).

Đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy là nội dung mới được quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, do đó áp dụng các quy định tại Nghị định, thông tư nêu trên, các tổ chức, cơ sở đo kiểm khí thải xe mô tô, xe gắn máy sẽ dần dần được hình thành.

Theo số liệu của Cục Đăng kiểm ước tính, đến năm 2028 trên cả nước cần có khoảng 5.000 tổ chức, cơ sở hoạt động kiểm tra, kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy mới có thể đảm bảo việc đo kiểm khoảng 70 triệu xe trên cả nước.

**VIII. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN** *(Sẽ bổ sung nếu có)*

Trên đây là Tờ trình về Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) về khí thải xe mô tô, xe gắn máy lưu hành ở Việt Nam, Cục Môi trường kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết định./.

(Xin gửi kèm theo Tờ trình này: (1) Dự thảo Thông tư đã được chỉnh lý sau khi có ý kiến thẩm định; (2) Báo cáo thẩm định; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định; (3) Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (4) Báo cáo thuyết minh xây dựng QCVN); (5) Báo cáo quá trình xây dựng Thông tư.

***Nơi nhận:***

**CỤC TRƯỞNG**

- Như trên;

- Thứ trưởng Lê Công Thành (để báo cáo);

- Vụ Pháp chế, Vụ KH&CN;

- Lưu: VT, MT.

**Hoàng Văn Thức**