**Mẫu số 10**

|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PHỐ ...) -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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**  **SỬ DỤNG ĐỂ NHẬN CHÌM**  (Tên vật, chất nhận chìm; tại khu vực biển…, xã..., huyện..., tỉnh…)  *(Kèm theo Giấy phép nhận chìm ở biển số......./GP-BTNMT,UBND ngày...tháng....năm....của Bộ trưởng Bộ TNMT/UBND tỉnh, thành phố…)*  Mặt cắt ngang  Mặt cắt đứng   |  | | --- | | **----------------------------------------** |   Ranh giới khu vực biển  “Được trích lục từ tờ  Tỷ lệ:…..  bản đồ địa hình tỷ lệ...,  kinh tuyến trục...,múi chiếu..., | CHỈ DẪN  Đáy biển  Độ cao từ đáy biển  Độ sâu khu vực biển  Mặt biển  Độ sâu lòng đất dưới đáy biển  Mặt biển |

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

số hiệu...”

Tỷ lệ:…..