Mẫu số 06

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH/THÀNH PHỐ…** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tọa độ các điểm góc**

|  |  |
| --- | --- |
| Điểm góc | Hệ VN 2000 |
| Tọa độ địa lý | Tọa độ vuông góc |
| Vĩ độ | Kinh độ | X(m) | Y(m) |
| 1 |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |

Khung tọa độ | **BẢN ĐỒ KHU VỰC BIỂN ĐỀ NGHỊ GIAO**Để (loại hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển…)tại khu vự biển……, xã….., huyện…., tỉnh………Mặt cắt đứng

|  |
| --- |
| **----------------------------------------** |

Mặt cắt ngangRanh giới khu vực biển“Được trích lục từ tờ Tỷ lệ:….. bản đồ địa hình tỷ lệ...,kinh tuyến trục...,múi chiếu..., | CHỈ DẪNMặt biểnĐộ sâu khu vực biển Độ sâu lòng đất dưới đáy biểnĐáy biểnMặt biển |

***Ghi chú:*** Bản đồ khu vực biển tối thiếu phải thể

hiện các thông tin cơ bản sau:

- Ranh giới, diện tích khu vực biển; độ sâu khu vực biển

 Tỷ lệ:…..

đề nghị sử dụng.

- Vị trí, hình dáng các công trình, thiết bị;

Tên tổ chức, cá nhân

(Ký tên, đóng dấu)

Tên đơn vị tư vấn lập bản đồ

(Ký tên, đóng dấu)

 “Được trích lục từ tờ hải đồ tỷ lệ .., kinh tuyến trục...,múi chiếu...,

số hiệu...”