Phụ lục 1

**Bảng khung giờ cao điểm, thấp điểm trong Lịch bay mùa Đông tại các Cảng hàng không, sân bay Việt Nam**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Cảng HK** | **Giờ cao điểm** | **Giờ thấp điểm** |
| 1 | Cảng HKQT Tân Sơn Nhất | 09:00 – 09:5910:00 – 10:5911:00 – 11:5915:00 – 15:59 16:00 – 16:5918:00 – 18:59 | 02:00 – 02:5903:00 – 03:5904:00 – 04:5905:00 – 05:59 |
| 2 | Cảng HKQT Nội Bài | Không | 01:00 – 01:5902:00 – 02:5903:00 – 03:5904:00 – 04:5905:00 – 05:5906:00 – 06:59 |
| 3 | Cảng HKQT Đà Nẵng | Không | 01:00 – 01:5902:00 – 02:5903:00 – 03:5904:00 – 04:5905:00 – 05:5906:00 – 06:5914:00 – 14:5915:00 – 15:59 |
| 4 | Cảng HKQT Cam Ranh | 13:00 – 13:5914:00 – 14:5915:00 – 15:5916:00 – 16:5919:00 – 19:59 | 02:00 – 02:5903:00 – 03:5904:00 – 04:5905:00 – 05:59 |

*Ghi chú:*

1. Các cảng hàng không không có trong Bảng trên đây thì áp dụng mức giá dịch vụ cất, hạ cánh tàu bay trong khung giờ bình thường.
2. Lịch bay mùa Đông bắt đầu từ Chủ Nhật cuối cùng của tháng Mười đến hết Thứ Bảy cuối cùng của tháng Ba năm tiếp theo.
3. Giờ trên là giờ địa phương (Local Time – LT).