|  |  |
| --- | --- |
| **Tên đơn vị kinh doanh Số: …………/…………..** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------** |
|  | *………., ngày ... tháng ... năm ..…...* |

**BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI**

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Thực hiện chế độ báo cáo số của Sở Xây dựng tại công văn số .. ngày .. tháng …. năm 2025, ………… *(tên đơn vị vận tải)*....báo cáo kết quả hoạt động vận tải của đơn vị trong tháng năm như sau:

1. **Kết quả hoạt động vận tải nội địa**
2. *Vận tải hàng hoá*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số lượng phương tiện | xe |  |  |  |
|  | - Xe công-ten-nơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe đầu kéo | “ |  |  |  |
|  | - Xe taxi tải | “ |  |  |  |
|  | - Xe tải khác | “ |  |  |  |
|  | - Xe bốn bánh có gắn động cơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe khác | “ |  |  |  |
| 2 | Sản lượng hàng hóa vận chuyển | tấn |  |  |  |
|  | - Xe công-ten-nơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe đầu kéo | “ |  |  |  |
|  | - Xe taxi tải | “ |  |  |  |
|  | - Xe tải khác | “ |  |  |  |
|  | - Xe bốn bánh có gắn động cơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe khác | “ |  |  |  |
| 3 | Sản lượng luân chuyển hàng hóa | Tấn.km |  |  |  |
|  | - Xe công-ten-nơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe đầu kéo | “ |  |  |  |
|  | - Xe taxi tải | “ |  |  |  |
|  | - Xe tải khác | “ |  |  |  |
|  | - Xe bốn bánh có gắn động cơ | “ |  |  |  |
|  | - Xe khác | “ |  |  |  |

*b) Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo tuyến cố định*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số tuyến tham gia khai thác | tuyến |  |  |  |
|  | - Tuyến nội tỉnh | -nt- |  |  |  |
|  | - Tuyến liên tỉnh | -nt- |  |  |  |
| 2 | Số lượng phương tiện | Xe |  |  |  |
|  | - Tuyến nội tỉnh | -nt- |  |  |  |
|  | - Tuyến liên tỉnh | -nt- |  |  |  |
| 3 | Tổng số chuyến xe thực hiện | chuyến |  |  |  |
|  | - Tuyến nội tỉnh | chuyến |  |  |  |
|  | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | % |  |  |  |
|  | - Tuyến liên tỉnh | chuyến |  |  |  |
|  | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | % |  |  |  |
| 4 | Số hành khách vận chuyển |  |  |  |  |
|  | - Tuyến nội tỉnh | HK |  |  |  |
|  | - Tuyến liên tỉnh | HK |  |  |  |
| 5 | Lượng luân chuyển hành khác |  |  |  |  |
|  | - Tuyến nội tỉnh | HK.Km |  |  |  |
|  | - Tuyến liên tỉnh | HK.Km |  |  |  |

1. *Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe buýt*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số tuyến tham gia khai thác | tuyến |  |  |  |
|  | - Số tuyến có trợ giá | -nt- |  |  |  |
| 2 | Số lượng phương tiện | Xe |  |  |  |
| 3 | Tổng số chuyến xe thực hiện | chuyến |  |  |  |
| 4 | Tỷ lệ thực hiện/kế hoạch | % |  |  |  |
| 5 | Sản lượng khách vận chuyển | lượt khách |  |  |  |
| 6 | Trợ giá (nếu có) | 1000đ |  |  |  |
| 7 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

*c) Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe taxi*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số lượng phương tiện | Xe |  |  |  |
| 2 | Lượt xe thực hiện | lượt |  |  |  |
| 3 | Sản lượng khách vận chuyển | lượt khách |  |  |  |
| 4 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

*d) Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách theo hợp đồng*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số lượng phương tiện | Xe |  |  |  |
|  | - Sức chứa dưới 9 chỗ | -nt- |  |  |  |
|  | - Sức chứa từ 9 - 25 chỗ | -nt- |  |  |  |
|  | - Sức chứa từ trên 25 chỗ | -nt- |  |  |  |
| 2 | Số chuyến xe thực hiện | lượt |  |  |  |
| 3 | Sản lượng khách vận chuyển | lượt khách |  |  |  |
| 4 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

*đ) Kết quả hoạt động vận chuyển hành khách bằng xe bốn bánh có gắn động cơ.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số lượng phương tiện | Xe |  |  |  |
| 2 | Lượt xe thực hiện | lượt |  |  |  |
| 3 | Sản lượng khách vận chuyển | lượt khách |  |  |  |
| 4 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

**2. Kết quả hoạt động vận tải đường bộ giữa Việt Nam và Lào**

a) Kết quả hoạt động VTHK theo tuyến cố định

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số đơn vị vận tải tham gia khai thác | Đơn vị |  |  |  |
| 2 | Số tuyến tham gia khai thác | Tuyến |  |  |  |
| 3 | Số phương tiện được cấp phép | Xe |  |  |  |
| 4 | Số chuyến xe thực hiện | Chuyến xe |  |  |  |
| 5 | Sản lượng khách vận chuyển | Hành khách |  |  |  |
| 6 | Số lượng cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào | Giấy phép |  |  |  |
| 7 | Số lượng cấp Giấy phép liên vận | Giấy phép |  |  |  |
| 8 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

b) Kết quả hoạt động VTHK theo hợp đồng hoặc bằng xe du lịch

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số đơn vị vận tải tham gia khai thác | Đơn vị |  |  |  |
| 2 | Số phương tiện được cấp phép | Xe |  |  |  |
| 3 | Số chuyến xe thực hiện | Chuyến xe |  |  |  |
| 4 | Sản lượng khách vận chuyển | Hành khách |  |  |  |
| 5 | Số lượng cấp Giấy phép liên vận | Giấy phép |  |  |  |
| 6 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

1. Kết quả hoạt động vận chuyển hàng hóa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số đơn vị vận tải tham gia khai thác | Đơn vị |  |  |  |
| 2 | Số phương tiện được cấp phép | Xe |  |  |  |
| 3 | Số chuyến xe thực hiện | Chuyến xe |  |  |  |
| 4 | Sản lượng khách vận chuyển | Tấn |  |  |  |
| 5 | Số lượng cấp Giấy phép liên vận | Giấy phép |  |  |  |
| 6 | Lượng luân chuyển hành khách | HK.Km |  |  |  |

1. Kết quả cấp Giấy phép liên vận phi thương mại

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Chỉ tiêu** | **Đơn vị tính** | **Thực hiện từ ngày** | | **Ghi chú** |
| 15 đến hết tháng trước | 01-14 tháng BC |
| 1 | Số phương tiện được cấp phép | Xe |  |  |  |
| 2 | Số chuyến xe thực hiện | Chuyến xe |  |  |  |

Chú ý: số liệu tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo tính như sau:

Tháng 01 năm 2025 tính = số thực hiện từ ngày 15-31/12/2024 + với số thực hiện từ ngày 01-14/01/2025.