**PHỤ LỤC II: BIỂU MẪU BÁO CÁO**

(*Ban hành kèm theo Thông tư số /TT-BTTTT ngày / /2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông*)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mẫu số 2a** | **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1** | Đơn vị báo cáo:  Cục BĐTW |
| Ban hành kèm theo Thông tư số …..../2022/TT-BTTTT |
|
| Ngày nhận báo cáo:  Kỳ 6 tháng: Trước ngày 20 tháng 7  Kỳ năm: Trước 20/01 năm tiếp theo | **[06 THÁNG/ 01 NĂM]** | Đơn vị nhận báo cáo: Bộ TTTT |
| **NĂM 20.....** |

1. **Sản lượng, cước sử dụng dịch vụ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dịch vụ** | **Sản lượng phát sinh** | | | **Cước sử dụng dịch vụ**  **(VNPost)** |
| Cục Bưu điện Trung ương  (Cục BĐTW) | Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) | Cộng |
| A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 |
| 1.1 | KT1 |  |  |  |  |
| 1.2 | KT1 theo độ mật |  |  |  |  |
| 1.3 | KT1 theo độ khẩn |  |  |  |  |
| 1.4 | KT1 theo độ mật và độ khẩn |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng**  (1.1+1.2+1.3+1.4) |  |  |  |  |

1. **Chất lượng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** |  | |
| 1. Thời gian toàn trình | | Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi) | Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%) |
| 1.1 | KT1 |  |  |
| 1.2 | KT1 theo độ mật |  |  |
| 1.3 | KT1 theo độ khẩn |  |  |
| 1.4 | KT1 theo độ mật và độ khẩn |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |
| 2. Tổng số điểm phục vụ bưu chính KT1 trên toàn mạng lưới | |  | |
| 3. Vi phạm và xử lý vi phạm | | Số vi phạm đã xử lý | Số vi phạm đang xử lý |
|  |  |
| Tổng số vi phạm | |  | |
| 4. Số lao động tham gia trực tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 | |  | |

1. **An toàn, an ninh**
2. **Các nội dung liên quan khác**
3. **Khó khăn, vướng mắc**
4. **Đề xuất, kiến nghị**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔNG HỢP, LẬP BIỂU**  *(Thông tin người thực hiện)* |  | *..., ngày ... tháng ... năm 20...*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký tên, đóng dấu)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mẫu số 2b** | **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1** | Đơn vị báo cáo:  Tổng công ty  Bưu điện Việt Nam |
| Ban hành kèm theo Thông tư số …..../2022/TT-BTTTT |
|
| Ngày nhận báo cáo:  Kỳ 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 7  Kỳ năm: Trước 10/01 năm tiếp theo | **[06 THÁNG/ 01 NĂM]** | Đơn vị nhận báo cáo: Cục BĐTW |
| **NĂM 20.....** |

1. **Sản lượng, cước sử dụng dịch vụ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dịch vụ** | **Sản lượng** | | | **Cước sử dụng dịch vụ** |
| VNPost chấp nhận, vận chuyển và phát | VNPost chấp nhận, vận chuyển Cục BĐTW phát | Cộng |
| A | B | 1 | 2 | 3=1+2 | 4 |
| 1.1 | KT1 |  |  |  |  |
| 1.2 | KT1 theo độ mật |  |  |  |  |
| 1.3 | KT1 theo độ khẩn |  |  |  |  |
| 1.4 | KT1 theo độ mật và độ khẩn |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng**  (1.1+1.2+1.3+1.4) |  |  |  |  |

1. **Chất lượng**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** |  | |
| 1. Thời gian toàn trình | | Số lượng bưu gửi không đáp ứng TGTT (bưu gửi) | Tỷ lệ bưu gửi không đáp ứng TGTT (%) |
| 1.1 | KT1 |  |  |
| 1.2 | KT1 theo độ mật |  |  |
| 1.3 | KT1 theo độ khẩn |  |  |
| 1.4 | KT1 theo độ mật và độ khẩn |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |
| 2. Vi phạm và xử lý vi phạm | | Số vi phạm đã xử lý | Số vi phạm đang xử lý |
|  |  |
| Tổng số vi phạm | |  | |

1. **An toàn, an ninh**
2. **Các nội dung liên quan khác**
3. **Chi tiết 63 tỉnh, thành phố**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên tỉnh** | **Số lượng đối tượng sử dụng quy định tại QĐ số 37/2021/QĐ-TTg** | | **Số điểm phục vụ BCKT1** | | | **Số lao động tham gia trực tiếp** | **Sản lượng** | | | | |
| **Điểm b (\*)** | **Điểm c (\*\*)** | **Tỉnh/**  **Thành phố** | **Huyện/**  **Quận** | **Xã/**  **Phường** | **KT1** | **KT1 theo độ mật** | **KT1 theo độ khẩn** | **KT1 theo độ mật và độ khẩn** | **Tổng cộng** |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11=7+8  +9+10 |
| 1 | Hà Nội |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Hà Giang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Cà Mau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Khó khăn, vướng mắc**
2. **Đề xuất, kiến nghị**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔNG HỢP, LẬP BIỂU**  *(Thông tin người thực hiện)* |  | *..., ngày ... tháng ... năm 20...*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký tên, đóng dấu)* |

Lưu ý:

(\*) *Các đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg (Phụ lục II)*

(\*\*) *Các đối tượng quy định tại điểm c khoản 1 Điều 2 Quyết định số 37/2021/QĐ-TTg*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mẫu số 2c** | **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BƯU CHÍNH KT1** | Đơn vị báo cáo:  Sở TTTT |
| Ban hành kèm theo Thông tư số …..../2022/TT-BTTTT |
|
| Ngày nhận báo cáo:  Kỳ 6 tháng: Trước ngày 10 tháng 7  Kỳ năm: Trước 10/01 năm tiếp theo | **[06 THÁNG/ 01 NĂM]** | Đơn vị nhận báo cáo:  Cục BĐTW |
| **NĂM 20.....** |

1. **Sản lượng, chất lượng**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các dịch vụ bưu chính KT1** | **Sản lượng** | **Vi phạm và xử lý vi phạm** | |
| **Số vi phạm đã xử lý** | **Số vi phạm đang xử lý** |
| 1 | KT1 |  |  |  |
| 2 | KT1 theo độ mật |  |  |  |
| 3 | KT1 theo độ khẩn |  |  |  |
| 4 | KT1 theo độ mật và độ khẩn |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |

1. **Tình hình thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động cung cấp dịch vụ bưu chính KT1 tại địa phương**
2. **An toàn, an ninh**
3. **Khó khăn, vướng mắc**
4. **Đề xuất, kiến nghị**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TỔNG HỢP, LẬP BIỂU**  *(Thông tin người thực hiện)* |  | *..., ngày ... tháng ... năm 20...*  **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ**  *(Ký tên, đóng dấu)* |