|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH DO SỞ TT&TT CẤP PHÉP**  **Năm 20...** | | | |  | |
| **1. Số lượng doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực bưu chính (DNBC) (1=1.1+1.2):** | | | |  | | (doanh nghiệp) | | |
| 1.1. Số lượng DNBC được cấp giấy phép bưu chính (lũy kế): | | | |  | |  | |
| 1.1.1. Trong đó, số DNBC được cấp giấy phép bưu chính mới trong kỳ: | | | |  | |  | |
| 1.2. Số DNBC được xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (lũy kế): | | | |  | |  | |
| 1.2.1. Trong đó số DNBC được xác nhận thông báo mới trong kỳ: | | | |  | |  | |
| 1.3. Số lượng DNBC được cấp đồng thời giấy phép bưu chính và văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (lũy kế): | | | |  | |  | |
|  | |  |  |  | |  | |
| **2. Số lượng chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện được cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính (lũy kế):** | | | |  | |  | |
| 2.1. Trong đó, số lượng chi nhánh, đại lý, văn phòng đại diện được cấp mới văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính: | | | |  | |  | |
| **3. Số lượng doanh nghiệp chia theo các nhóm**  *Theo loại hình kinh tế của doanh nghiệp (1 = 2.1 +..+2.3)* | | | |  | |  | |
| 3.1. Nhà nước: | | | |  | |  | |
| 3.2. Ngoài nhà nước (trừ FDI): | | | |  | |  | |
| 3.3. Có vốn FDI: | | | |  | |  | |
| *Theo ứng dụng công nghệ* | |  |  |  | |  | |
| 3.4. Có cổng, trang TTĐT (website): | | |  |  | |  | |
| 3.5. Có sử dụng MXH trong kinh doanh: | | | |  | |  | |
| 3.6. Có sử dụng nền tảng di động trong hoạt động: | | | |  | |  | |
| 3.7. Có sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử: | | | |  | |  | |
| 3.8. Có sử dụng các kênh thanh toán online: | | | |  | |  | |
| 3.9. Có áp dụng công nghệ chia chọn bưu gửi tự động | | | |  | |  | |
| *Theo mức độ tham gia vào TMĐT* | | |  |  | |  | |
| 3.10. CCDV chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho TMĐT: | | | |  | |  | |
| 3.11. CCDV logistics cho TMĐT: | | |  |  | |  | |
| 3.12. Có sàn giao dịch TMĐT: | | | |  | |  | |

**THÔNG TIN DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH  
(Tính đến ngày .... tháng ... năm 20...)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị** | **Mã địa bàn** | **Mới tăng trong kỳ** | **Phân theo loại hình cơ sở kinh doanh** | | | **Phân theo nhóm dịch vụ  cung cấp** | | | **Phân theo loại hình kinh tế** | | | **Phân theo ứng dụng công nghệ** | | | | | | **Phân theo mức độ tham gia vào TMĐT** | | | **Loại cấp phép** | | **Mã doanh nghiệp (MST)** | **Ghi chú (Số, ngày văn bản cấp phép, xác nhận thông báo gần nhất)** |
| **Doanh nghiệp (DN)** | **Chi nhánh của DNBC** | **Hình thức kinh doanh khác của DNBC** | **Nội tỉnh** | **Liên tỉnh** | **Quốc tế** | **Nhà nước** | **Ngoài Nhà nước (trừ FDI)** | **Có vốn FDI** | **DN có web-site** | **DN sử dụng mạng xã hội trong kinh doanh** | **DN có nền tảng di động trong hoạt động** | **DN sử dụng chữ ký số, hợp đồng điện tử** | **DN sử dụng các kênh thanh toán online** | **DN có hệ thống máy móc chia chọn tự động** | **DN CCDV chuyển phát hàng hóa cho TM ĐT** | **DN cung cấp logi-stics cho TM ĐT** | **DN có sàn TM ĐT** | **Giấy phép bưu chính** | **Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** | **21** | **22** | **23** |
| 1 | Doanh nghiệp, tổ chức A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Doanh nghiệp, tổ chức B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SẢN LƯỢNG, DOANH THU DỊCH VỤ BƯU CHÍNH** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | |
|
|  | | | | **Quý ... /20...** | | | | | | | | | | |  | | |
| **Năm 20...** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Địa bàn** | **Mã số** | **Lao động của DNBC** | | | | **Số lượng điểm phục vụ bưu chính** | | | | **Sản lượng thư đi** | **Sản lượng gói /kiện đi** | **Doanh thu dịch vụ bưu chính** | **Số tiền nộp NSNN (triệu đồng)** | | | **Ghi chú** |
| **Tổng số lao động (người)** | | **Trong đó, lao động hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên** | **Tỷ lệ % lao động nữ trong Tổng số** |
| **Bưu cục** | **Đại lý** | **Điểm BĐ VHX** | **Điểm phục vụ hình thức khác** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | **12** |
|  | **Tổng cộng** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | Chi nhánh A | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Chi nhánh B | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ... | ... | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **DOANH THU, SẢN LƯỢNG**  **DỊCH VỤ BƯU CHÍNH** |  | |
|  | **Quý ... /20...** |
| **Năm 20...** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. DOANH THU** | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Tổng doanh thu của doanh nghiệp bưu chính: | | | | | | |  | (Tỷ đồng) |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Doanh thu từ dịch vụ hậu cần, (logistics) cho thương mại điện tử (TMĐT): | | | | | | |  |  |
| 1.2. Doanh thu dịch vụ bưu chính: | | | | | | |  |  |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Doanh thu từ dịch vụ chuyển phát gói, kiện hàng hóa cho thương mại điện tử: | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| **II. SẢN LƯỢNG, DOANH THU MỘT SỐ DỊCH VỤ** | | | |  | **Doanh thu (tỷ đồng)** | **Trong đó dịch vụ chuyển phát hàng hóa cho TMĐT** | |  |
| **Sản lượng** | **Doanh thu  (Tỷ đồng)** |  |
| **1. Dịch vụ thư (thư) (1=1.1+1.2+1.3):** | | | |  |  |  |  |  |
| 1.1. Thư đi trong nước: | | | |  |  |  |  |  |
| 1.2. Thư đi quốc tế: | | | |  |  |  |  |  |
| 1.3. Thư quốc tế đến: | | | |  |  |  |  |  |
| **2. Dịch vụ gói kiện (gói/kiện) (2=2.1+2.2+2.3):** | | | |  |  |  |  |  |
| 2.1. Gói kiện đi trong nước: | | | |  |  |  |  |  |
| 2.2. Gói kiện đi quốc tế: | | | |  |  |  |  |  |
| 2.3. Gói kiện quốc tế đến: | | | |  |  |  |  |  |
| **3. Hoạt động tự kinh doanh thương mại điện tử** | | | | | | |  |  |
| 3.1. Từ bán hàng hóa trên các sàn TMĐT: | | | | | Sản lượng: | |  | (Đơn hàng) |
| Doanh thu: | |  | (Tỷ đồng) |
| 3.2. Từ dịch vụ sàn TMĐT: | | | | | Số gian hàng: | |  | (Gian hàng) |
| Doanh thu: | |  | (Tỷ đồng) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. SỐ TIỀN DNBC NỘP NSNN:** | | | | | | |  | (Tỷ đồng) |
| 1. Thuế GTGT: | | | | | | |  |  |
| 2. Thuế TNDN: | | | | | | |  |  |
| 3. Thuế XNK: | | | | | | |  |  |
| 4. Phí, lệ phí và các khoản nộp khác: | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. TỔNG SỐ LAO ĐỘNG CỦA DNBC:** | | | | | | |  | (Người) |
|  | *Trong đó* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Số lao động có thời hạn từ 1 năm trở lên: | | | | | | |  |  |
| 2. Số lao động là nữ giới: | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. LỢI NHUẬN SAU THUẾ CỦA DNBC:** | | | | |  |  |  | (Tỷ đồng) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ, PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN SẢN LƯỢNG, DOANH THU DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ**  **TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG** | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | |
|
|  | | | | **Quý ... /20...** | | | | | | | | | | |  | | | |
| **Năm 20...** | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Địa bàn** | **Mã số** | **Lao động của DNBC** | | | | **Số lượng điểm phục vụ bưu chính** | | | | **Sản lượng thư đi** | **Sản lượng gói /kiện đi** | **Doanh thu dịch vụ bưu chính** | **Số tiền nộp NSNN (triệu đồng)** | | | **Ghi chú** |
| **Tổng số lao động (người)** | | **Trong đó, lao động hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên** | **Tỷ lệ % lao động nữ trong Tổng số** |
| **Bưu cục** | **Đại lý** | **Điểm BĐ VHX** | **Điểm phục vụ hình thức khác** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | | **12** |
|  | **Tổng cộng** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 1 | Tỉnh A | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| 2 | Tỉnh B | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |
| ... | ... | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG, ĐIỂM PHỤC VỤ,**  **SỐ TIỀN DOANH NGHIỆP BƯU CHÍNH NỘP NSNN**  **CHIA THEO ĐỊA BÀN TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG** | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | |
|  |  |  | |
| **Năm 20...** | | | | | | | | | |  | | | | | |
| **TT** | | **Địa bàn** | **Mã số** | **Lao động của DNBC** | | | | **Số lượng điểm phục vụ bưu chính** | | | | | **Số lượng trung tâm khai thác chia chọn** | **Số tiền DNBC nộp NSNN (triệu đồng)** | | | | **Ghi chú** | |
| **Tổng số lao động (người)** | | **Trong đó, lao động hợp đồng thời hạn từ 1 năm trở lên** | **Tỷ lệ % lao động nữ trong Tổng số** | **Tổng số  (4 =5 +6 +7 +8)** | **Trong đó** | | | |
| **Bưu cục** | **Đại lý** | **Điểm BĐ VHX** | **Điểm phục vụ hình thức khác** |
| **A** | | **B** | **C** | **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | | | | **11** | |
|  | | **TỔNG CỘNG** |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 1 | | Hà Nội | 01 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 2 | | Hà Giang | 02 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| ... | | ... | ... |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |
| 63 | | Cà Mau | 96 |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | **SỐ NHÂN LỰC, HẠ TẦNG, THUÊ BAO, DOANH THU VIỄN THÔNG**  **THEO ĐỊA BÀN TÍNH/THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **Quý ... /20…** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | | |
| **T T** | **Địa bàn** | | **Số lao động trong lĩnh vực viễn thông** | ***Trong đó lao động nữ*** | **Tỷ lệ dân số được phủ sóng mạng di động tế bào (2G, 3G, 4G, 5G)** | | **Trong đó, tỷ lệ dân số được phủ sóng chia theo công nghệ** | | | | | | | **Doanh thu dịch vụ viễn thông (tỷ đồng)** | | | **Doanh thu băng rộng cố định**  **(tỷ đồng)** | | | | **Doanh thu băng rộng di động**  **(tỷ đồng)** | | | **Số tiền DNVT nộp NSNN**  **(tỷ đồng)** | | | | **Số thuê bao điện thoại** | | | | | | **Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng** | | | | | | | **Số thuê bao băng rộng cố định FTTH là hộ gia đình** | | | **Ghi chú** | | |
| **3G** | | | **4G** | | **5G** | | **Cố định** | | | **Di động** | | | **Cố định** | | | | **Di động** | | |
| **A** | **B** | | **1** | **2** | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | | **7** | | | **8** | | | | **9** | | | **10** | | | | **11** | | | **12** | | | **13** | | | | **14** | | | **15** | | | **16** | | |
|  | **TOÀN QUỐC** | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 1 | Hà Nội | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 2 | Hà Giang | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| ... | ... | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |
| 63 | Cà Mau | |  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN**  **CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG** | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | |
|
|  | | | **Năm 20…** | | | | |  | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | | | **Đơn vị tính** | | **Số lượng** | | **Ghi chú** | |
| **A** | **B** | | | **C** | | **1** | | **2** | |
| **1** | **Số lượng doanh nghiệp CNTT, ĐTVT** (1=1.1+...+1.4) | | | **DN** | |  | | (Lấy theo số lượng doanh nghiệp có kết quả sản xuất - kinh doanh (SXKD) kỳ báo cáo) | |
| 1.1 | Nhóm doanh nghiệp phần cứng, điện tử | | | DN | |  | |  | |
| 1.2 | Nhóm doanh nghiệp phần mềm | | | DN | |  | |  | |
| 1.3 | Nhóm doanh nghiệp nội dung số | | | DN | |  | |  | |
| 1.4 | Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) | | | DN | |  | |  | |
| **2** | **Tổng doanh thu công nghiệp CNTT, ĐTVT** (2=2.1+...+2.4) | | | **Tỷ đồng** | |  | |  | |
| 2.1 | Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần cứng, điện tử | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 2.2 | Doanh thu từ hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 2.3 | Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm nội dung số | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 2.4 | Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ CNTT (trừ kinh doanh, phân phối) | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| **3** | **Trị giá xuất khẩu sản phẩm hàng hóa phần cứng CNTT, ĐTVT** | | | **Triệu USD** | |  | |  | |
|  | *Trong đó* | | |  | |  | |  | |
| 3.1 | Điện thoại và kinh kiện | | | Triệu USD | |  | |  | |
| 3.2 | Máy tính và linh kiện | | | Triệu USD | |  | |  | |
| **4** | **Trị giá nhập khẩu sản phẩm hàng hóa phần cứng CNTT, ĐTVT** | | | **Triệu USD** | |  | |  | |
|  | *Trong đó* | | |  | |  | |  | |
| 4.1 | Điện thoại và kinh kiện | | | Triệu USD | |  | |  | |
| 4.2 | Máy tính và linh kiện | | | Triệu USD | |  | |  | |
| **5** | **Thuế và các khoản doanh nghiệp CNTT, ĐTVT nộp NSNN** (5=5.1+...+5.4) | | | **Tỷ đồng** | |  | |  | |
| 5.1 | Nhóm doanh nghiệp phần cứng, điện tử | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 5.2 | Nhóm doanh nghiệp phần mềm | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 5.3 | Nhóm doanh nghiệp nội dung số | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 5.4 | Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| **6** | **Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT** (6=6.1+...+6.4) | | | **Tỷ đồng** | |  | |  | |
| 6.1 | Nhóm doanh nghiệp phần cứng, điện tử | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 6.2 | Nhóm doanh nghiệp phần mềm | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 6.3 | Nhóm doanh nghiệp nội dung số | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
| 6.4 | Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) | | | Tỷ đồng | |  | |  | |
|  | *Lao động của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT* | | |  | | *Tổng* | | *Trong đó: Nữ* | |
| **7** | **Tổng số lao động của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT** (7=7.1+...+7.4) | | | **Người** | |  | |  | |
| 7.1 | Nhóm doanh nghiệp phần cứng, điện tử | | | Người | |  | |  | |
| 7.2 | Nhóm doanh nghiệp phần mềm | | | Người | |  | |  | |
| 7.3 | Nhóm doanh nghiệp nội dung số | | | Người | |  | |  | |
| 7.4 | Nhóm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối) | | | Người | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  CÔNG NGHIỆP CNTT, ĐTVT** | | | |  | |
|  | |  | |
|
|  | |  | |
|  | **Năm 20…** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Tổng doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin, điện tử - viễn thông:** | | | | | |  | (Tỷ đồng) |
| *Chia theo nhóm lĩnh vực hoạt động chính (I=1.1+...+1.4)* | | | | |  |  |  |
| 1.1. Doanh nghiệp phần cứng, điện tử: | | | | | |  |  |
| 1.2. Doanh nghiệp phần mềm: | | | | | |  |  |
| 1.3. Doanh nghiệp nội dung số: | | | | | |  |  |
| 1.4. DN cung cấp dịch vụ CNTT (trừ buôn bán, phân phối): | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2 Trị giá xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng công nghiệp CNTT, ĐTVT:** | | | | | |  | (Nghìn USD) |
| *Trong đó:* | | | | | |  |  |
| 2.1 Trị giá xuất khẩu điện thoại và linh kiện | | | | | |  |  |
| 2.2 Trị giá xuất khẩu máy tính và linh kiện | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3 Trị giá nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa phần cứng công nghiệp CNTT, ĐTVT:** | | | | | |  | (Nghìn USD) |
| *Trong đó:* | | | | | |  |  |
| 3.1 Trị giá nhập khẩu điện thoại và linh kiện | | | | | |  |  |
| 3.2 Trị giá nhập khẩu máy tính và linh kiện | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Số tiền doanh nghiệp CNTT, ĐTVT nộp NSNN:** | | | | | |  | (Tỷ đồng) |
| **5. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT:** | | | | | |  | (Tỷ đồng) |
| **6. Số lượng lao động của doanh nghiệp CNTT, ĐTVT:** | | | | | |  | (Người) |
| 6.1. Trong đó, lao động nữ: | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SỐ LƯỢNG CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP IN DO SỞ TT&TT CẤP GIẤY PHÉP, CẤP ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG** | | | | | | | | |  | | | |
|  | |  | |  | | | |
|  | | **6 tháng /20...** | | | | | | | |  | |  | | |
| **Năm 20...** | | | | | | | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |
| **I. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP (CƠ SỞ) IN** | | | | | |  | | (Cơ sở) | | | | | | |
| *Trong đó* | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 1. Số cơ sở tăng mới trong kỳ: | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2. Số cơ sở in xuất bản phẩm: | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 3. Số cơ sở in bao bì: | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| **II. SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP (CƠ SỞ) IN CHIA THEO CÁC NHÓM** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Theo loại hình tổ chức hoạt động** | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 1.1. Đơn vị sự nghiệp: | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 1.2. Doanh nghiệp: | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 1.3. Hộ cá thể: | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| **2. Theo loại hình kinh tế** | | | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2.1. Nhà nước: | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2.2. Ngoài nhà nước (trừ FDI): | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |
| 2.3. Có vốn đầu tư FDI: | | | | | |  | |  | | |  | |  |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ BIỂU XB2-01.PB THÔNG TIN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP IN (Tính đến ngày .... tháng ... năm 20...)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stt** | **Tên đơn vị** | **Mã địa chỉ** | **Trong đó: Mới tăng trong kỳ** | **Cấp quản lý** | | **Loại hình kinh tế của doanh nghiệp** | | | **Theo loại hình tổ chức hoạt động** | | | **Có in XBP** | **Có in bao bì** | **Mã số thuế đơn vị doanh nghiệp (MST)** | **Mã số quan hệ với NSNN (nếu có)** | **Giấy phép hoặc đăng ký hoạt động in** | | **Ghi chú** |
| **Trung ương** | **Địa phương** | **Nhà nước** | **Ngoài nhà nước (trừ FDI)** | **Có vốn đầu tư FDI** | **Đơn vị sự nghiệp** | **Doanh nghiệp** | **Hộ cá thể** | **Số, ký hiệu** | **Ngày giấy phép** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1 | Đơn vị A | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đơn vị B | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **SỐ LƯỢNG CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM DO SỞ TT&TT XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG** | | | | |  | |
|  | |  |  |
|  | |  | **6 tháng /20...** | | |  |  | |
|  | **Năm 20...** | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. SỐ LƯỢNG CƠ SỞ PHÁT HÀNH:** | | | | | |  | (Cơ sở) | |
| *1. Trong đó, tăng mới trong kỳ:* | | |  |  |  |  |  |  |
| **II. SỐ LƯỢNG CƠ SỞ PHÁT HÀNH CHIA THEO CÁC NHÓM** | | | | | | | | |
| **1. Theo loại hình tổ chức hoạt động** | | | |  |  |  |  |  |
| 1.1. Đơn vị sự nghiệp: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Doanh nghiệp: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Hộ cá thể: | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Theo loại hình kinh tế** | | |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Nhà nước: | |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Ngoài nhà nước (trừ FDI): | | | |  |  |  |  |  |
| 2.3. Có vốn đầu tư FDI: | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ BIỂU XB3-01.PB THÔNG TIN CƠ SỞ /DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM (Tính đến .../.../20...)** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Stt** | **Tên đơn vị** | **Mã địa chỉ** | **Trong đó: Mới tăng trong kỳ** | **Cấp quản lý** | | **Loại hình kinh tế** | | | **Theo loại hình tổ chức hoạt động** | | | **Mã số thuế đơn vị doanh nghiệp (MST)** | **Mã số quan hệ với NSNN (nếu có)** | **Giấy phép hoặc đăng ký hoạt động phát hành XBP** | | | **Ghi chú** |
| **Trung ương** | **Địa phương** | **Nhà nước** | **Ngoài nhà nước (trừ FDI)** | **Có vốn đầu tư FDI** | **Đơn vị sự nghiệp** | **Doanh nghiệp** | **Hộ cá thể** | **Số, ký hiệu** | **Ngày giấy phép** | **Ngày bắt đầu hiệu lực** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1 | Đơn vị A | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đơn vị B | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TỔNG HỢP  MỘT SỐ KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG IN** | |  | |
|  | |
|  |  |
| **6 tháng 20...** | |  | |
| **Năm 20...** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Số lượng lao động trong lĩnh vực in: | | | |  | (Người) |
| *Trong đó* | |  |  |  |  |
| 1.1. Lao động nữ: | |  |  |  |  |
| 1.2. Lao động đã được đào tạo về chuyên ngành in: | | | |  |  |
| 2. Doanh thu hoạt động in: | |  |  |  | (Tỷ đồng) |
| 3. Sản lượng in quy đổi [báo cáo năm]: | | | |  | (Trang A4) |
| 4. Số tiền doanh nghiệp in nộp NSNN [báo cáo năm]: | | | |  | (Tỷ đồng) |
| 5. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp in [báo cáo năm]: | | | |  | (Tỷ đồng) |
| 6. Số lượng lao động tại các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của doanh nghiệp in [báo cáo năm] (nếu có) *Đơn vị tính: Người* | | | | | |
| **TT** | **Tên chi nhánh** | **Mã địa bàn** | **Số lượng lao động** | **Trong đó, nữ** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MỘT SỐ KẾT QUẢ  HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH XUẤT BẢN PHẨM** | |  | |
|  | |
|  |  |
| **6 tháng 20...** | |  | |
| **Năm 20...** | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. Số lượng lao động trong lĩnh vực phát hành: | | | |  | (Người) |
| *1.1. Trong đó, nữ:* | |  |  |  |  |
| 4. Doanh thu lĩnh vực phát hành: | | |  |  | (Tỷ đồng) |
| 5. Số tiền cơ sở phát hành nộp NSNN [báo cáo năm]: | | | |  | (Tỷ đồng) |
| 6. Lợi nhuận sau thuế của cơ sở phát hành [báo cáo năm]: | | | |  | (Tỷ đồng) |
| 9. Số lượng lao động tại các chi nhánh hạch toán phụ thuộc của cơ sở phát hành [báo cáo năm] (nếu có) | | | | | |

*Đơn vị tính: Người*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên, địa chỉ chi nhánh** | **Mã địa bàn** | **Số lượng lao động** | **Trong đó, nữ** | **Ghi chú** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP  TRANG TTĐT TỔNG HỢP  DO SỞ TT&TT CẤP** | | | | |  | | |
|  | |
|  | |  |
|  | | **6 tháng đầu năm 20...**  **Năm 20...** | | | | |  | | |
|  |  | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  |
| **1. Số lượng giấy phép thiết trang thông tin điện tử tổng hợp:** | | | |  | (giấy phép) | | |  | |
| *Trong đó* | | | | | |  |  | |  |
| 1.1. Số lượng giấy phép mới trong kỳ: | | | |  |  | |  | |  |
| 1.2. Số lượng giấy phép đã được thực hiện: | | | |  |  | |  | |  |
| **2. Số lượng giấy phép chia theo các nhóm** | | | | | |  |  | |  |
| *Theo nhóm tổ chức được cấp phép (1=2.1+2.2)* | | | | | | | | | |
| 2.1. Doanh nghiệp: | | | |  |  | |  | |  |
| 2.2. Cơ quan, tổ chức khác: | | | |  |  | |  | |  |
| *Theo loại hình kinh tế của tổ chức được cấp phép (1=2.3+2.4+2.5)* | | | | | | | | | |
| 2.3. Nhà nước: | |  |  |  |  | |  | |  |
| 2.4. Ngoài nhà nước (trừ FDI): | | | |  |  | |  | |  |
| 2.5. Có vốn đầu tư FDI: | | | |  |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PHỤ BIỂU PTTH4-01.PB THÔNG TIN GIẤY PHÉP THIẾT LẬP TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP, MẠNG XÃ HỘI** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **(Tính đến ngày .... tháng ... năm 20...)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **TT** | **Tên đơn vị** | **Mã địa chỉ** | **Tăng mới trong kỳ** | **Loại giấy phép** | | **Loại đơn vị** | | **Loại hình kinh tế  của tổ chức được cấp giấy phép** | | | **Mã số thuế doanh nghiệp (MST)** | **Mã số đơn vị quan hệ với NSNN (nếu có)** | **Giấy phép thiết lập** | | **Ghi chú** |
| **Thiết lập mạng xã hội** | **Thiết lập trang TTĐT tổng hợp** | **Doanh nghiệp** | **Cơ quan, tổ chức khác** | **Nhà nước** | **Ngoài nhà nước (trừ FDI)** | **Có vốn đầu tư FDI** | **Số, ký hiệu** | **Ngày giấy phép** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1 | Đơn vị A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Đơn vị B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN** | | |  | |
|  | |
|  | | **6 tháng đầu năm 20...** | | |  | |
| **Năm 20...** | | |
|  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **1. Số lượng thuê bao truyền hình trả tiền:** | | | |  | (Thuê bao) | |
| *Trong đó (1=1.1 +...+ 1.5)* | | | | |  |  |
| 1.1. Truyền hình cáp: | | | |  |  |  |
| 1.2. Vệ tinh: | | | |  |  |  |
| 1.3. Số mặt đất: | | | |  |  |  |
| 1.4. Internet: | | | |  |  |  |
| 1.5. Di động | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền:** | | | |  | (Tỷ đồng) | |
| *Trong đó (2=2.1 +...+2.4+ 2.5)* | | |  |  |  |  |
| 2.1. Truyền hình cáp: | | | |  |  |  |
| 2.2. Vệ tinh: | | | |  |  |  |
| 2.3. Số mặt đất: | | | |  |  |  |
| 2.4. Internet: | | | |  |  |  |
| 2.5. Di động: | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Số tiền doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền nộp NSNN:** | | | |  | (Tỷ đồng) | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** | | | |  | (Tỷ đồng) | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Số lượng lao động của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:** | | | |  | (Người) | |
| 5.1. Trong đó lao động nữ: | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾT QUẢ**  **HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ**  **TẠI ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN** |  |
|  |  |  |
|  |  | **Năm 20...** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị** | **Mã đơn vị** | **Đơn vị có đài truyền thanh cấp xã** | **CƠ SỞ VẬT CHẤT,**  **PHƯƠNG TIỆN, MỨC PHỔ CẬP** | | | | | **NHÂN LỰC** | | | | | | | | | | | | | **Ghi chú** |
| **Công nghệ phát thanh đài xã có sử dụng (đánh dấu X vào ô phù hợp)** | | | | **Tỷ lệ hộ gia đình nghe được truyền thanh cấp xã (%)** | **Tổng số người làm việc (7= 9+ 10+11)** | **Trong đó nữ** | **Tổng số người làm việc chia ra** | | | **Trình độ, chuyên ngành đào tạo** | | | | | | **Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm** | |
| **Đài có dây** | **Đài không dây** | **Đài cả có dây và không dây** | **Đài ứng dụng CNTT-VT** | **Kiêm nhiệm** | | **Cán bộ không chuyên trách** | **Đại học trở lên** | | | **Cao đẳng trở xuống** | | |
| **Công chức văn hóa - xã hội** | **Công chức khác** | **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử-Viễn thông, CNTT** | **Ngành khác** | **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử - Viễn thông, CNTT** | **Ngành khác** | **Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài** | **Ứng dụng  CNTT, sử dụng thiết bị kỹ thuật** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | **(HUYỆN)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TỔNG HỢP MỘT SỐ KẾT QUẢ**  **HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THANH CẤP XÃ**  **THEO ĐỊA BÀN HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Năm 20...** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị** | **Mã đơn vị** | **Đơn vị có đài truyền thanh cấp xã** | **CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, MỨC PHỔ CẬP** | | | | | **NHÂN LỰC** | | | | | | | | | | | | | **Ghi chú** |
| **Công nghệ phát thanh đài xã có sử dụng (đánh dấu X vào ô phù hợp)** | | | | **Tỷ lệ hộ gia đình nghe được truyền thanh cấp xã (%)** | **Tổng số người làm việc (7= 9+ 10+11)** | **Trong đó nữ** | **Tổng số người làm việc chia ra** | | | **Trình độ, chuyên ngành đào tạo** | | | | | | **Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm** | |
| **Đài có dây** | **Đài không dây** | **Đài cả có dây và không dây** | **Đài ứng dụng CNTT-VT** | **Kiêm nhiệm** | | **Cán bộ không chuyên trách** | **Đại học trở lên** | | | **Cao đẳng trở xuống** | | |
| **Công chức văn hóa - xã hội** | **Công chức khác** | **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử-Viễn thông, CNTT** | **Ngành khác** | **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử - Viễn thông, CNTT** | **Ngành khác** | **Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài** | **Ứng dụng  CNTT, sử dụng thiết bị kỹ thuật** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** | **19** | **20** |
|  | **(TỈNH ...)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Huyện 1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xã 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Xã 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Huyện 2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Xã 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Xã 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN**  **MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG**  **TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH CẤP HUYỆN** |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Năm 20...** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đơn vị** | **Mã đơn vị** | **Đơn vị có Cơ sở TT-TH cấp huyện** | **Cơ sở TT-TH đã sáp nhập vào đơn vị sự nghiệp VHTT cấp huyện** | **CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, MỨC PHỔ CẬP** | | | | **NHÂN LỰC** | | | | | | | | | | | | | | | **GHI CHÚ** |
| **Công nghệ phát thanh  (đánh dấu X vào ô phù hợp)** | | | **Tỷ lệ hộ nghe được đài truyền thanh cấp huyện (%)** | **Tổng số người hiện có (7 = 9 +10 +11)** | **Trong đó nữ** | **Tổng số người hiện có phân tổ theo nhóm công việc** | | | **Trình độ, chuyên ngành đào tạo** | | | | | | | **Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm** | | |
| **Đài có dây** | **Đài không dây FM** | **Đài cả có dây và không dây FM** | **Thực hiện công việc liên quan đến sản xuất nội dung** | **Thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật** | **Công việc khác** | **Đại học trở lên** | | | **Cao đẳng trở xuống** | | | |
| **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử - Viễn thông, CNTT** | **Ngành khác** | | **Báo chí,  tuyên truyền** | **Điện tử-Viễn thông, CNTT,** | **Ngành khác** | | **Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài** | **Ứng dụng  CNTT, sử dụng thiết bị kỹ thuật** |
| **A** | **B** | **C** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | | **15** | **16** | **17** | | **18** | **19** | **20** |
|  | **TỈNH** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 1 | Huyện 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| 2 | Huyện 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MỘT SỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  CƠ SỞ TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH  CẤP HUYỆN** | | | | |  | |
|  | | **Năm 20...** | | | | |
|  |  |  |  |  |  | *Mã số:* | |  |
| 1 | Thuộc huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh: | |  | |  |  | |  |
| 2 | Thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: | |  | |  |  | |  |

| **TT** | **TÊN CHỈ TIÊU/NHÓM CHỈ TIÊU** | | | | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | | | | **C** | **1** | **2** |
| 1 | Đơn vị có cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện (Cơ sở TT-TH) | | | |  |  | (Đánh dấu X vào ô phù hợp ở Cột 1) |
| 2 | Cơ sở TT-TH đã sáp nhập vào đơn vị sự nghiệp văn hóa, thông tin cấp huyện | | | |  |  |
| 3 | **CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, MỨC PHỔ CẬP** | Công nghệ phát thanh của Cơ sơ TT-TH | Đài có dây | |  |  | (Đánh dấu X vào ô phù hợp ở Cột 1) |
| 4 | Đài không dây FM | |  |  |
| 5 | Đài cả có dây và không dây FM | |  |  |
| 6 | Tỷ lệ phủ sóng phát thanh của đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện | | | % |  |  |
| 7 | **NHÂN LỰC** | Số lượng nhân lực của Cơ sở TT-TH  (7 = 9 +10 + 11) | | | Người |  |  |
| 8 | Trong đó nữ | | | Người |  |  |
| 9 | Tổng số người hiện có phân tổ theo nhóm công việc | Thực hiện công việc liên quan đến sản xuất nội dung | | Người |  |  |
| 10 | Thực hiện công việc liên quan đến kỹ thuật | | Người |  |  |
| 11 | Công việc khác | | Người |  |  |
| 12 | Trình độ, chuyên ngành đào tạo | Đại học trở lên | Báo chí,   truyền thông | Người |  |  |
| 13 | Điện tử - Viễn thông, CNTT | Người |  |  |
| 14 | Ngành khác | Người |  |  |
| 15 | Cao đẳng trở xuống | Báo chí,   truyền thông | Người |  |  |
| 16 | Điện tử - Viễn thông, CNTT | Người |  |  |
| 17 | Ngành khác | Người |  |  |
| 18 | Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm | | Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài | Người |  |  |
| 19 | Ứng dụng  CNTT, sử dụng thiết bị kỹ thuật | Người |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **MỘT SỐ THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG  ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ** | | | | |  | | |
|  | | **Năm 20...** | | | | |
|  |  |  |  |  |  | | *Mã số:* | |  |
| 1 | Tên xã/phường/thị trấn: | |  | |  |  | |  | |
| 2 | Thuộc huyện/quận/thị xã/thành phố trực thuộc tỉnh: | |  | |  |  | |  | |
| 3 | Thuộc tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương: | |  | |  |  | |  | |

| **TT** | **TÊN CHỈ TIÊU/NHÓM CHỈ TIÊU** | | | | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A** | **B** | | | | **C** | **1** | **2** |
| 1 | Đơn vị có đài truyền thanh cấp xã | | | |  |  | Đánh dấu X vào ô phù hợp trên Cột 1 |
| 2 | **CƠ SỞ VẬT CHẤT, PHƯƠNG TIỆN, MỨC PHỔ CẬP** | Công nghệ truyền thanh đài truyền thanh cấp xã có sử dụng | Đài có dây | |  |  |
| 3 | Đài không dây | |  |  |
| 4 | Đài cả có dây và không dây | |  |  |
| 5 | Đài ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông | |  |  |
| 6 | Tỷ lệ phủ sóng phát thanh của đài truyền thanh cấp xã | | | % |  |  |
| 7 | **NHÂN LỰC** | Tổng số người làm việc (7= 9+ 10+ 11) | | | Người |  |  |
| 8 | Trong đó nữ | | | Người |  |  |
| 9 | Tổng số người làm việc chia ra | Kiêm nhiệm | Công chức văn hóa - xã hội | Người |  |  |
| 10 | Công chức khác | Người |  |  |
| 11 | Cán bộ không chuyên trách | | Người |  |  |
| 12 | Trình độ, chuyên ngành đào tạo | Đại học trở lên | Báo chí, tuyên truyền | Người |  |  |
| 13 | Điện tử-Viễn thông, CNTT | Người |  |  |
| 14 | Ngành khác | Người |  |  |
| 15 | Cao đẳng trở xuống | Báo chí, tuyên truyền | Người |  |  |
| 16 | Điện tử - Viễn thông, công nghệ thông tin | Người |  |  |
| 17 | Ngành khác | Người |  |  |
| 18 | Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng trong năm | | Kỹ năng sản xuất chương trình, biên tập tin, bài | Người |  |  |
| 19 | Ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thiết bị kỹ thuật | Người |  |  |