|  |  |
| --- | --- |
| **TÊN CƠ QUAN BÁO CÁO -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
| ..../BC-Chữ viết tắt tên cơ quan báo cáo | *….., ngày … tháng … năm …* |

**BÁO CÁO**

**Tình hình lập và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm của đô thị**

1. Tình hình ban hành các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh;

2. Tình hình lập và tổ chức thực hiện kế hoạch hằng năm về thu thập, điều tra, khảo sát dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn tỉnh;

3. Tình hình lập kế hoạch và triển khai thực hiện việc hạ ngầm các đường dây, đường cáp đi nổi trên địa bàn;

4. Công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm;

5. Công tác tổ chức lưu trữ và khai thác sử dụng hồ sơ cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị theo phân cấp và theo quy định của pháp luật về lưu trữ;

6. Các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý và khai thác sử dụng cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn và đề xuất giải pháp khắc phục.

7. Báo cáo số liệu tổng hợp về công trình ngầm đô thị tại các đô thị trên địa bàn tỉnh.

*7.1. Bảng tổng hợp công trình dân dụng có tầng ngầm, công trình bãi đỗ xe ngầm, công trình nhà ga tàu điện ngầm*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Loại công trình** | **Số lượng công trình** | | | **Tổng diện tích phần ngầm (m2)** | **Ghi chú** |
| có 1 tầng ngầm | có 2 tầng ngầm | có ≥3 tầng ngầm |
| Dân dụng |  |  |  |  |  |
| Bãi đỗ xe |  |  |  |  |  |
| Ga tàu điện (Metro) |  |  |  |  |  |

*Bảng 7.2. Bảng tổng hợp công trình giao thông ngầm, công trình hào, tuy nen kỹ thuật*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên công trình** | **Số lượng** | **Tổng chiều dài (km)** | **Ghi chú** |
| *1* | *Giao thông ngầm (hầm giao thông)* |  |  |  |
| *2* | *Hào kỹ thuật* |  |  |  |
| *3* | *Tuy nen kỹ thuật* |  |  |  |

*Bảng 7.3. Bảng tổng hợp hạ ngầm đường dây, đường cáp*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên đô thị** | **Tổng chiều dài đường đô thị tính từ đường khu vực trở lên hạ ngầm (km)** | **Tỷ lệ hạ ngầm tính từ đường khu vực trở lên (%)** | **Ghi chú** |
| *1* |  |  |  |  |
| *2* |  |  |  |  |
| *....* |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Tên cơ quan nhận báo cáo; - Lưu: VT, …. | **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN** *(Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)* |