**YÊU CẦU THIẾT KẾ TRANG CƠ SỞ DỮ LIỆU**

**CỤM CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

1. Mục đích

- Là công cụ quản lý cụm công nghiệp của Sở Công Thương thành phố; tiếp nhận và xử lý các báo cáo của các quận huyện, tổng hợp báo cáo cơ quan cấp trên;

- Phục vụ nhu cầu khai thác thông tin của các cơ quan quản lý nhà nước; nhà đầu tư và công chúng quan tâm.

2. Yêu cầu

- Giao diện dễ theo dõi, dễ truy cập thông tin;

- Phân quyền quản trị đối với cấp huyện và cấp thành phố;

- Trích xuất báo cáo theo mẫu đối với cấp huyện và cấp thành phố;

- Cung cấp thông tin, số liệu theo:

+ Từng cụm công nghiệp

+ Địa bàn quận, huyện

+ Tổng hợp toàn thành phố

- Bản đồ cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố (Vị trí từng cụm và vị trí các cụm theo địa bàn huyện, thành phố)

- Tìm kiếm thông tin

+ Theo thời gian

+ Theo đối tượng cụ thể

3. Dữ liệu nhập đầu vào (tham khảo các mẫu báo cáo)

a. Dữ liệu ban đầu (Theo mẫu phiếu khảo sát)

b. Dữ liệu nhập theo kỳ (Số liệu từ báo cáo định kỳ)

c. Quản trị trang của Sở công Thương nhập các văn bản quy phạm pháp luật về cụm công nghiệp

**Phụ lục: Các mẫu báo cáo**

**Biểu 01. Tình hình hoạt động của dự án đầu tư trong cụm công nghiệp**

**Đơn vị gửi báo cáo**: Tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp

**Ngành nghề kinh doanh**: …………………………………………………………………….……

**Đơn vị nhận báo cáo**: Cơ quan Thống kê cấp huyện, Phòng quản lý chuyên môn công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

**Kỳ báo cáo**: 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và cả năm

**Thời hạn gửi báo cáo**: Trước ngày 20 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Doanh thu của dự án trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 2 | Số nộp Ngân sách nhà nước của dự án trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 3 | Lao động đang làm việc thường xuyên tại dự án trong kỳ báo cáo | Người |  |  |
| 4 | Thu nhập bình người lao động của dự án trong kỳ báo cáo | Triệu đồng/người/tháng |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…, ngày … tháng … năm …*  **Người đại diện theo pháp luật**  *(ký tên, đóng dấu)* |

**Biểu 02. Tình hình hoạt động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp**

**Đơn vị gửi báo cáo**: Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp

**Đơn vị nhận báo cáo**: Cơ quan Thống kê cấp huyện, Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Công Thương

**Kỳ báo cáo**: 6 tháng và cả năm

**Thời hạn gửi báo cáo**: Trước ngày 20 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | | | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo dự án đã được duyệt | | | Tỷ đồng |  |  |
| 2 | Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật | | | Tỷ đồng |  |  |
| 3 | Diện tích đất công nghiệp của dự án đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật (đủ điều kiện cho thuê) | | | Ha |  |  |
| 4 | Diện tích đất công nghiệp dự án đã cho thuê | | | Ha |  |  |
| 5 | Số dự án (DA)/doanh nghiệp (DN) đã thuê đất hoạt động trong cụm công nghiệp | | | DA/DN |  |  |
| 6 | Doanh thu của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong kỳ báo cáo | | | Tỷ đồng |  |  |
| 7 | Lao động làm việc thường xuyên tại dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật | | | Người |  |  |
| 8 | Số nộp Ngân sách nhà nước của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong kỳ báo cáo | | | Tỷ đồng |  |  |
| 9 | Thu nhập bình quân người lao động của dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong kỳ báo cáo | | | Triệu đồng/người/tháng |  |  |
| 10 | Số công trình xử lý nước thải chung của cụm đã đi vào hoạt động thường xuyên | | | Công trình |  |  |
|  | | |
|  | | *…, ngày … tháng … năm…*  **Người đại diện theo pháp luật**  *(ký tên, đóng dấu)* | | | | | |

**Biểu 03. Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp huyện**

**Đơn vị gửi báo cáo**: Phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

**Đơn vị nhận báo cáo**: Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện

**Kỳ báo cáo**: 6 tháng và cả năm

**Thời hạn gửi báo cáo**: Trước ngày 25 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo.

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| *A* | *B* | *C* | *(1)* | *(2)* |
| **I** | **Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 1 | Số lượng cụm công nghiệp theo quy hoạch | Cụm |  |  |
| 2 | Tổng diện tích cụm công nghiệp theo quy hoạch | Ha |  |  |
| 3 | Số lượng cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 4 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| 5 | Số lượng cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 6 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| 7 | Số lượng cụm công nghiệp điều chỉnh diện tích quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 8 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp sau điều chỉnh quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| **II** | **Thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 9 | Số lượng cụm công nghiệp đã thành lập | Cụm |  |  |
| 10 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã thành lập | Ha |  |  |
| 11 | Số lượng cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 12 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 13 | Số lượng cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 14 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 15 | Số lượng cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 16 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 17 | Số lượng cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 18 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 19 | Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết | Cụm |  |  |
| 20 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết | Ha |  |  |
| 21 | Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng | Cụm |  |  |
| 22 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng | Ha |  |  |
| 23 | Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các cụm công nghiệp (tính theo dự án được phê duyệt) | Tỷ đồng |  |  |
| 24 | Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các cụm công nghiệp | Tỷ đồng |  |  |
| **III** | **Hoạt động của các cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 25 | Số lượng các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | Cụm |  |  |
| 26 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | Ha |  |  |
| 27 | Tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) | Ha |  |  |
| 28 | Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các cụm công nghiệp | Ha |  |  |
| 29 | Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | % |  |  |
| 30 | Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp | DA |  |  |
| 31 | Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp | Tỷ đồng |  |  |
| 32 | Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 33 | Tổng số người lao động làm việc trong các cụm công nghiệp | Người |  |  |
| 34 | Nộp ngân sách nhà nước của các cụm công nghiệp trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 35 | Số cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải chung đã đi vào hoạt động | Cụm |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *..., ngày ... tháng… năm ...*  **Trưởng phòng chuyên môn quản lý công thương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện**  *(Ký tên, đóng dấu)* |

**Biểu 04. Tổng hợp tình hình cụm công nghiệp trên địa bàn cấp tỉnh**

**Đơn vị gửi báo cáo**: Sở Công Thương

**Đơn vị nhận báo cáo**: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Công Thương địa phương

**Kỳ báo cáo**: 6 tháng và cả năm

**Thời hạn gửi báo cáo**: Trước ngày 31 của tháng đầu tiên sau kỳ báo cáo.

| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| *A* | *B* | *C* | *(1)* | *(2)* |
| **I** | **Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 1 | Số lượng cụm công nghiệp theo quy hoạch | Cụm |  |  |
| 2 | Tổng diện tích cụm công nghiệp theo quy hoạch | Ha |  |  |
| 3 | Số lượng cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 4 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp bổ sung quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| 5 | Số lượng cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 6 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp rút ra khỏi quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| 7 | Số lượng cụm công nghiệp điều chỉnh diện tích quy hoạch trong kỳ báo cáo | Cụm |  |  |
| 8 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp sau điều chỉnh quy hoạch trong kỳ báo cáo | Ha |  |  |
| **II** | **Thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 9 | Số lượng cụm công nghiệp đã thành lập | Cụm |  |  |
| 10 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã thành lập | Ha |  |  |
| 11 | Số lượng cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 12 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 13 | Số lượng cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 14 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 15 | Số lượng cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 16 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do Ban quản lý cụm công nghiệp cấp huyện làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 17 | Số lượng cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng | Cụm |  |  |
| 18 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp do đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương làm chủ đầu tư hạ tầng | Ha |  |  |
| 19 | Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết | Cụm |  |  |
| 20 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết | Ha |  |  |
| 21 | Số lượng cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng | Cụm |  |  |
| 22 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đã được phê duyệt dự án đầu tư xây dựng hạ tầng | Ha |  |  |
| 23 | Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các cụm công nghiệp (tính theo dự án được phê duyệt) | Tỷ đồng |  |  |
| 24 | Tổng vốn đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các cụm công nghiệp | Tỷ đồng |  |  |
| **III** | **Hoạt động của các cụm công nghiệp** |  |  |  |
| 25 | Số lượng các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | Cụm |  |  |
| 26 | Tổng diện tích các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | Ha |  |  |
| 27 | Tổng diện tích đất công nghiệp của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động (tính theo quy hoạch chi tiết đã được duyệt) | Ha |  |  |
| 28 | Tổng diện tích đất công nghiệp đã cho thuê tại các cụm công nghiệp | Ha |  |  |
| 29 | Tỷ lệ lấp đầy bình quân của các cụm công nghiệp đi vào hoạt động | % |  |  |
| 30 | Tổng số dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp | DA |  |  |
| 31 | Tổng số vốn đăng ký của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp | Tỷ đồng |  |  |
| 32 | Tổng doanh thu của các dự án đầu tư trong các cụm công nghiệp trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 33 | Tổng số người lao động làm việc trong các cụm công nghiệp | Người |  |  |
| 34 | Nộp ngân sách nhà nước của các cụm công nghiệp trong kỳ báo cáo | Tỷ đồng |  |  |
| 35 | Số cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải chung đã đi vào hoạt động | Cụm |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *..., ngày ... tháng… năm ...*  **Giám đốc Sở Công Thương**  *(Ký tên, đóng dấu)* |