*Mẫu 1g2, Phụ lục II*

**BẢN KHAI THÔNG SỐ KỸ THUẬT, KHAI THÁC 1g2**

Áp dụng đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ

**□ Cấp        □ Sửa đổi, bổ sung nội dung cho giấy phép số …….…**

**Tờ số: ………….../ tổng số tờ của Bản khai thông số kỹ thuật, khai thác: ………..**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG** | □ Liên lạc nội bộ□ Điều hành sản xuất□ Bảo vệ□ Liên lạc trong nhà hàng, khách sạn□ Khác: …………………… |
| **2. THỜI GIAN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP (đối với cấp)** |
| □ 1 năm            □ 2 năm            □ 3 năm            □ 10 năm          □ Khác: …………………. |
| **3. TỔNG SỐ THIẾT BỊ** |   |
| **4. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG** | Địa chỉ | Số nhà, đường phố (thôn xóm), phường/xã: |
| Quận/ huyện: | Tỉnh/thành phố: |
| Vị trí (tọa độ) | Kinh độ: ……..……….E | Vĩ độ: ……….……..N |
| **5. THIẾT BỊ VÔ TUYẾN ĐIỆN** |
| 5.1. Tên thiết bị/Hãng sản xuất |   |   |   |
| 5.2. Các mức công suất phát (W) |   |   |   |
| 5.3. Ký hiệu phát xạ |   |   |   |
| 5.4. Dải tần thiết bị (MHz) |   |   |   |
| 5.5. Độ cao sử dụng tối đa so với mặt đất (m) |   |   |   |
| 5.6. Thông tin sửa đổi, bổ sung | □ Bổ sung□ Hủy bỏ□ Thay thế cho thiết bị …... | □ Bổ sung□ Hủy bỏ□ Thay thế cho thiết bị …... | □ Bổ sung□ Hủy bỏ□ Thay thế cho thiết bị …... |
| **3. TẦN SỐ ĐỀ NGHỊ (nếu có)** |   |
| **4. CÁC THÔNG TIN KHÁC (nếu có)** |   |