|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Biểu số 001.H/BCB-CA**Ban hành theo...Ngày nhận báo cáo:Báo cáo tháng: Ngày 20 hàng thángBáo cáo năm: Ngày 22 tháng 12 | **XUẤT NHẬP CẢNH VIỆT NAM THEO ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG**(Tháng/Năm) | Đơn vị báo cáo: Bộ Công anĐơn vị nhận báo cáo: Tổng cục Thống kê |

*Đơn vị tính: người*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Mã số** | **Tổng số** | **Chia theo mục đích xuất nhập cảnh** |
| **Ngoại giao** | **Du lịch** | **Thương mại** | **Đầu tư** | **Việc riêng** | **Làm việc** | **Văn phòng đại diện** | **Mục đích khác** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **A. NHẬP CẢNH - Tổng số** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Tổng số phân theo quốc tịch** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Người Việt Nam định cư ở nước ngoài phân theo nước định cư (Việt Kiều)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B. XUẤT CẢNH - Tổng số** |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Trong đó: Người Việt Nam |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |

***Ghi chú:*** Số liệu báo cáo năm tính từ ngày 16 tháng 12 năm trước cho đến hết ngày 15 tháng 12 năm báo cáo; số liệu báo cáo tháng quy ước tính từ ngày 16 tháng trước cho đến hết ngày 15 tháng báo cáo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Người lập biểu***(Ký, họ tên)* | **Người kiểm tra biểu***(Ký, họ tên)* | *Ngày... tháng... năm...***Thủ trưởng đơn vị***(Ký, đóng dấu, họ tên)* |