**HỒ SƠ Mẫu số 1**

**BẾN KHÁCH NGANG SÔNG**

1. **Tên bến:** …………………………………………………………………………….
2. **Vị trí:** Bờ phải (trái) sông, kênh: …………………………………………………

Thuộc địa bàn: xã (phường, thị trấn)………………, huyện (quận, thị xã)…………,

tỉnh (thành phố)………………………………………………………………………

1. **Chủ bến:** …………………………………………………………………….

Địa chỉ: xã (phường, thị trấn)………………, huyện (quận, thị xã)…….., tỉnh (thành phố)…………………………………………; Số điện thoại: ……………………….

1. **Bến**

a) Giấy phép hoạt động: Số…../GPKNS, thời hạn Giáy phép đến ngày …/…/……….

b) Nơi chờ: ……………………………………………………………………………..

1. Báo hiệu: số lượng báo hiệu… cột.
2. Đường lên, xuống bến: Chất liệu (bê tông, cấp phối, đất)…………………………...

đ) Đèn chiếu sáng ban đêm (nếu bến hoạt động ban đêm)………………………………

e) Nội quy hoạt động: …………………………………………………………………..

g) Bảng niêm yết giá vé: ………………………………………………………………..

h) Bến có được phép chở ô tô: ………….

**5. Phương tiện**

a) Phương tiện 1:

- Số đăng ký………….; Công suất máy: … sức ngựa; sức chở……..người; thời hạn đăng kiểm đến ngày.../.../….

- Thiết bị an toàn: Áo phao …. Chiếc, phao tròn… chiếc, dụng cụ nổi…cái;

Sào chống…, gầu múc nước…., mái chèo phụ…

b) Phương tiện 2:

- Số đăng ký………….; Công suất máy: … sức ngựa; sức chở……..người; thời hạn đăng kiểm đến ngày.../.../….;

- Thiết bị an toàn: Áo phao …. Chiếc, phao tròn… chiếc, dụng cụ nổi…cái;

sào chống…, gầu múc nước…., mái chèo phụ…; dụng cụ chống cháy…………………

1. **Thuyền viên, người lái phương tiện**
2. Họ tên: ……………………………………, bằng (Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn) thuyền trưởng hạng…;chứng chỉ lái phương tiện;
3. Họ tên: ……………………………………, bằng (Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn) thuyền trưởng hạng…; chứng chỉ lái phương tiện.
4. Hình thức khai thác (Đấu thầu, giao thầu, hình thức khác)……………………………
5. Lưu lượng hành khách trung bình (người/ngày) ………………………………………
6. Đối tượng hành khách chủ yếu (người lao động, sản xuất; học sinh): ………………..
7. Tỷ lệ người mặc áo phao, sử dụng dụng cụ nổi:……%.

 Ngày … tháng … năm 2016

 NGƯỜI THỐNG KÊ

 (Ký và ghi rõ họ tên)