Mẫu số 09

[[TenDoanhNghiep]]

**-------**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**---------------**

Số: …./…. *….., ngày... tháng ... năm 20...*

**BÁO CÁO SỐ LIỆU HẠ TẦNG** Đơn vị cung cấp thông tin:

*Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông*

Ngày hoàn thành thu thập

**Quý [[Quy]]/[[Nam]]**

thông tin:

Đơn vị thu thập thông tin:

*Cục VT; Sở TTTT*

1. **TỔNG HỢP HẠ TẦNG**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị** | **Số liệu** |
| 1 | Tổng số Km cáp quang (cáp trục) | Km | [[TongSoCapQuang]] |
| 2 | Số lượng điểm truy nhập Wifi Internet công cộng (*2=2.1+2.2+2.3*) | Điểm | [[SoDiemWifi]] |
| 2.1 | Doanh nghiệp tự triển khai | Điểm | [[DoanhNghiepTuTrienKhai]] |
| 2.2 | Phối hợp với UBND tỉnh, thành phố | Điểm | [[PhoiHopTinh]] |
| 2.3 | Phối hợp với chủ các địa điểm công cộng | Điểm | [[PhoiHopChuDiemCongCong]] |

1. **SỐ LIỆU HẠ TẦNG THEO ĐỊA BÀN TỈNH/THÀNH PHỐ**

| **TT** | **Địa bàn** | **Tổng số trạm BTS (2=3+4**  **+5+6)** | **Trong đó chia theo công nghệ** | | | | **Số thuê bao điện thoại di động sử dụng FeaturePhone** | | | **Số thuê bao điện thoại di động sử dụng thiết bị điện thoại thông minh** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2G** | **Node B** | **E-**  **Node B** | **G-**  **Node B** | **Feature Phone 2G** | **Feature Phone 3G** | **Feature Phone 4G** | **Hỗ trợ 3G** | | **Hỗ trợ 4G** | | **Hỗ trợ 5G** | |
| **Chỉ dúng thoại, tin nhắn** | **Có dùng dữ liệu** | **Chỉ dúng thoại, tin nhắn** | **Có dùng dữ liệu** | **Chỉ dúng thoại, tin nhắn** | **Có dùng dữ liệu** |
| **A** | **B** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
|  | **Toàn quốc** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*... ngày... tháng .. năm 20…*

TỔNG HỢP, LẬP BIỂU

*(Ký, họ tên, đóng dấu/chữ ký số)*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

*(Ký, họ tên, đóng dấu/chữ ký số)*