# BÁO CÁO

**Thực trạng tình hình, kết quả thực hiện việc chỉnh trang, ngầm hóa**

**mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện**

**(Đề cương của Phòng Văn hóa và Thông tin)**

# Thực trạng hệ thống mạng cáp viễn thông trên địa bàn huyện

* 1. ***Về hạ tầng***:
  2. ***Về công tác quản lý:***

# Kết quả thực hiện chỉnh trang, ngầm hóa mạng cáp

* 1. **Công tác lãnh, chỉ đạo**
  2. **Kết quả**

## Công tác ngầm hóa (Lập Biểu chi tiết kèm theo)

## Công tác chỉnh trang, bó gọn cáp viễn thông (Lập Biểu chi tiết kèm theo)

# Đánh giá chung

# Khó khăn, tồn tại

# Giải pháp thực hiện trong thời gian tới

# Kiến nghị, đề xuất

## Đối với UBND tỉnh

## Đối với các doanh nghiệp

## Đối với UBND huyện

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * Thường trực HĐND huyện; * Chủ tịch, các PCT UBND huyện; * Lưu: VT. | **TRƯỞNG PHÒNG** |

# Phụ lục số 01

**Kết quả ngầm hóa, chỉnh trang bó gọn mạng cáp thông tin**

*(Kèm theo báo cáo số /BC-VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin)*

## 1. Thực hiện ngầm hóa

* Tại các khu đô thị, khu dân cư

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Tên các khu đô thị, khu dân cư** | **Số km ngầm hoá** | **Kinh phí thực hiện (tr.đ)** | | **Ghi chú** |
| NSNN | NSDN |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |

* Danh sách các tuyến mới, cũ đã được hạ ngầm

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Năm** | **Tên tuyến** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Chiều dài (km)** | **Kinh phí thực hiện (tr.đ)** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |  |  |

***2.2. Về Chỉnh trang, bó gọn***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tuyến** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Chiều dài (km)** | **Kinh phí thực hiện (tr.đ)** | **Ghi chú** |
|  | **Năm 2021** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Năm 2022** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Năm 2023** |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |

# Phụ lục số 02

**Số km cống, bể cáp ngầm trên địa bàn huyện**

*(Kèm theo Báo cáo số /BC-VHTT của Phòng Văn hóa và Thông tin)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên các khu đô thị, khu dân cư** | **Số km đường ống kỹ thuật** | **Kinh phí thực hiện**  **(tr.đ)** | **Ghi chú** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |