*Đơn vị số*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Phiếu số 02/NSSL-DN,HTX***(Thông tin thu thập được bảo mật theo Luật Thống kê)* |  | **TỔNG CỤC THỐNG KÊ**PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ CÂY HẰNG NĂM CỦA DOANH NGHIỆP, HTX, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆPVụ sản xuất: ...... Năm 202... |

|  |
| --- |
| Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: *..............................................................................................*  |
| Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................ |
| Xã/phường/thị trấn: .......................................................................................... |
| Tên đơn vị: ……………………………………………………………………………………………. |
| Loại hình đơn vị: *(DN nhà nước=1, DN ngoài nhà nước=2; DN FDI=3; Hợp tác xã=4; ĐVSN=5)* |
| Mã số thuế (Nếu có): |
| Địa chỉ: ........................................................................................................................................... |
| Số điện thoại: ..................................................................  |

 **PHẦN A. THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐƠN VỊ**

 **1. Thông tin về tình trạng hoạt động của đơn vị** (LỰA CHỌN 01 Ô THÍCH HỢP)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Đang hoạt động |  |
| 2. |  | Tạm ngừng hoạt động |  |
| 3. |  | Ngừng hoạt động chờ giải thể | >> Kết thúc trả lời |
| 4. |  | Không hoạt động | >> Kết thúc trả lời |

 **2. Thông tin cấu trúc của đơn vị**

 **Đơn vị có chi nhánh/địa điểm trực thuộc sản xuất ở tỉnh khác không?**

 1 CÓ >>Phần B 2 KHÔNG

**3. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên cây hằng năm | Mã số[[1]](#footnote-1) | Diện tích gieo trồng(ha) | Diện tích thu hoạch(ha) | Sản lượng thu hoạch[[2]](#footnote-2)(tấn) | Trong đó: bán ra |
| Sản lượng(tấn) | Doanh thu(Triệu đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Lúa | 01110091 |  |  |  |  |  |
|  - Lúa ruộng | 011100951 |  |  |  |  |  |
|  - Lúa nương | 011100961 |  |  |  |  |  |
| Ngô | 01120191 |  |  |  |  |  |
| Khoai lang | 01130101 |  |  |  |  |  |
| Sắn | 01130201 |  |  |  |  |  |
|  - Sắn/ mỳ thường | 011302051 |  |  |  |  |  |
|  - Sắn/mỳ công nghiệp | 011302061 |  |  |  |  |  |
| ……………. | ……………. |  |  |  |  |  |

**4. Kết quả sản xuất giống cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cây/nhóm cây giống** | **Mã số** | **Tổng diện tích ươm giống**(ha) | **Số cây giống bán ra**(nghìn cây) | **Doanh thu bán cây giống**(triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rau các loại | 01181 |  |  |  |
| 2 | Hoa các loại | 011831 |  |  |  |
| 3 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| 4 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| 5 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| ….. | ………………….. | ……………… |  |  |  |
| ….. | ………………….. | ……………… |  |  |  |

**5. Giá trị dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động trồng cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Mã số** | **Tổng trị giá (triệu đồng)** |
|  | **Tổng giá trị dịch vụ thuê ngoài** | 01 |  |
| 1 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 02 |  |
| 2 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 03 |  |
| 3 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 04 |  |

**PHẦN B. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT CÂY HẰNG NĂM THEO TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG CỦA ĐƠN VỊ**

 **1. Đơn vị có chi nhánh/địa điểm trực thuộc tại mấy tỉnh? (tỉnh)**

 **2. Kết quả hoạt động trồng trọt của đơn vị theo từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.**

 **Đơn vị vui lòng cung cấp thông tin về kết quả hoạt động trồng trọt theo từng tỉnh của đơn vị.**

 **Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:……………………. Mã tỉnh**

 **2.1. Thông tin về kết quả hoạt động sản xuất cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị trên địa bàn tỉnh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên cây hằng năm | Mã số[[3]](#footnote-3) | Diện tích gieo trồng(ha) | Diện tích thu hoạch(ha) | Sản lượng thu hoạch[[4]](#footnote-4)(tấn) | Trong đó: bán ra |
| Sản lượng(tấn) | Doanh thu(Triệu đồng) |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  Lúa | 01110091 |  |  |  |  |  |
|  - Lúa ruộng | 011100951 |  |  |  |  |  |
|  - Lúa nương | 011100961 |  |  |  |  |  |
| Ngô | 01120191 |  |  |  |  |  |
| Khoai lang | 01130101 |  |  |  |  |  |
| Sắn | 01130201 |  |  |  |  |  |
| ……………. | ……………. |  |  |  |  |  |

 **2.2. Kết quả sản xuất giống cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị trên địa bàn tỉnh**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên cây/nhóm cây giống** | **Mã số** | **Tổng diện tích ươm giống**(ha) | **Số cây giống bán ra**(nghìn cây) | **Doanh thu bán cây giống**(triệu đồng) |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Rau các loại | 01181 |  |  |  |
| 2 | Hoa các loại | 011831 |  |  |  |
| 3 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| 4 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| 5 | Cây……………… | ……………… |  |  |  |
| ….. | ………………….. | ……………… |  |  |  |

 **2.3. Chi phí dịch vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động trồng cây hằng năm trong vụ sản xuất của đơn vị trên địa bàn tỉnh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên chỉ tiêu** | **Mã số** | **Tổng trị giá (triệu đồng)** |
|  | **Tổng giá trị dịch vụ thuê ngoài** | 01 |  |
| 1 | Hoạt động dịch vụ trồng trọt | 02 |  |
| 2 | Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch | 03 |  |
| 3 | Xử lý hạt giống để nhân giống | 04 |  |

 Họ và tên người cung cấp thông tin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Số điện thoại của người cung cấp thông tin:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. *Ghi theo mã số tương ứng với loại cây hằng năm trong phụ lục 3.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Riêng sản lượng thu hoạch và sản lượng bán ra đối với* ***hoa các loại*** *là: nghìn bông/chậu/cành.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ghi theo mã số tương ứng với loại cây hằng năm trong phụ lục 3.* [↑](#footnote-ref-3)
4. *Riêng sản lượng thu hoạch và sản lượng bán ra đối với* ***hoa các loại*** *là: nghìn bông/chậu/cành.* [↑](#footnote-ref-4)