PHIẾU KHẢO SÁT VỀ DANH MỤC DÙNG CHUNG TRONG   
CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

|  |  |
| --- | --- |
| **THÔNG TIN CHUNG** | |
| **Đơn vị** | |
| Tên đơn vị | Trung tâm Quan trắc môi trường |
| Địa chỉ | Tổng cục Môi trường – Bộ Tài nguyên và Môi trường |
| **Người cung cấp thông tin** | |
| Họ và tên |  |
| Chức vụ |  |
| Điện thoại |  |
| Thư điện tử |  |

**Câu 1: Đề nghị Quý Cơ quan cung cấp danh sách các danh mục, mã dùng chung trong phạm vi quản lý của đơn vị**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên danh mục/mã** | **Văn bản quy định/ Hệ thống thông tin** | **Dạng điện tử dùng để quản lý, khai thác nếu có (ví dụ: .doc, .xls…)** |
| **I** | **Theo quy định tại các VBQPPL** |  |  |
| 1 | Danh mục thông số quan trắc | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT | .doc, .xls… |
| 2 | Danh mục loại hình quan trắc |  | .doc, .xls… |
| 3 | Danh mục loại trạm quan trắc |  | .doc, .xls… |
| 4 | Danh mục trạm quan trắc |  | .doc, .xls… |
| 5 | Danh mục tiêu chuẩn, phương pháp quan trắc | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT | .doc, .xls… |
| 6 | Danh mục đơn vị đo | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT | .doc, .xls… |
| 7 | Danh mục vị trí quan trắc | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT | .doc, .xls… |
| 8 | Danh mục thiết bị quan trắc | Thông tư 24/2017/TT-BTNMT | .doc, .xls… |
| 9 | Danh mục chỉ số chất lượng môi trường |  | .doc, .xls… |
| 10 | Danh mục khu vực bảo tồn thiên nhiên | Luật đa dạng sinh học 20/2008/QH12 | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Vườn quốc gia | Luật đa dạng sinh học 20/2008/QH12 | .doc, .xls… |
|  | Danh mục khu dự trữ thiên nhiên | Luật đa dạng sinh học 20/2008/QH12 | .doc, .xls… |
|  | Danh mục hệ động vật của Việt Nam |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục hệ thực vật của Việt Nam |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ | Luật đa dạng sinh học 20/2008/QH12 | .doc, .xls… |
|  | Danh mục nguồn gen | Luật đa dạng sinh học 20/2008/QH12 | .doc, .xls… |
|  | Danh mục loại chất thải | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục chất thải nguy hại | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục chất thải rắn | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục loại hình cơ sở gây ô nhiêm môi trường |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục cơ sở gây ô nhiễm trường |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Chủ nguồn thải | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Chủ vận chuyển chất thải | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Chủ xử lý chất thải | Nghị định 38/2015/NĐ-CP | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Cơ quan quản lý về môi trường |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục Làng nghề Việt Nam |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục ban quản lý Khu công nghiệp, Khu kinh tế, Cụm công nghiệp |  | .doc, .xls… |
|  | Danh mục loại hình đô thị |  | .doc, .xls… |
|  | … |  |  |
| **II** | **Các hệ thống thông tin của lĩnh vực** |  |  |
| 1 | Danh mục thủ tục hành chính | Cổng thông tin điện tử; Hệ thống DVC Bộ TNMT | .doc, .xls… |
| 2 | … |  |  |
| … |  |  |  |

**Câu 2: Ghi rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, tổ chức, quản lý, chia sẻ, sử dụng danh mục, mã dùng chung trong hoạt động của đơn vị**

|  |
| --- |
| Nguồn nhân lực: …………………………………………………….................................................................................……………………………………………………………… |
| Kinh phí: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… |
| Công nghệ, kỹ thuật: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| Khác: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… |

**Câu 3: Căn cứ vào việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phạm vi của Quý Cơ quan trong thời gian qua, đề nghị Quý Cơ quan đề xuất nhu cầu về các danh mục, mã các đối tượng cần được quản lý, sử dụng chung trong cơ quan nhà nước (có thể đề xuất danh mục, mã hiện có hoặc cần được xây dựng mới)**

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **Tên danh mục/mã dùng chung trong cơ quan nhà nước** |
| 1 |  |
| 2 | .. |
| … |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…….., Ngày ..... tháng .... năm 2020*  **ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN**  *(Ký và ghi rõ họ, tên, đóng dấu)* |

# TỔNG HỢP VỀ DANH MỤC VÀ MÃ CÁC ĐỐI TƯỢNG HIỆN HÀNH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên danh mục** | **Cơ quan/Người ban hành** | **Văn bản** |
| 1 | Danh mục Địa bàn hành chính | Thủ tướng Chính phủ | [Quyết định số 124/2004/QĐ-TTg ngày 8/7/2004 của Thủ tướng Chính phủ ban hành bảng Danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam  - Các văn bản bổ sung, sửa đổi của Tổng Cục Thống kê](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=14081) |
| 2 | Hệ thống Ngành kinh tế | Thủ tướng Chính phủ | [Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam](http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=20118) |
| 3 | Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định số 38/2009/QĐ-TTg ngày 09/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bảng danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân |
| 4 | Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ký ngày 17 tháng 5 năm 2011 |
| 5 | Hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định số 39/2010/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 19/2010/TT-BKH ngày 19 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư |
| 6 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ |
| 7 | Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia | Thủ tướng Chính phủ | Quyết định số 56/2011/QĐ-TTg ngày 14/10/2011 về việc ban hành Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia |
| 8 | Hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH | Bảo hiểm Xã hội | [Quyết định 1263/QĐ-BHXH ngày 21/11/2014 của Tổng Giám đôc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam Ban hành và Quy định quản lý, sử dụng hệ thống danh mục dùng chung, chỉ tiêu báo cáo ngành BHXH](http://www.bhxhdanang.gov.vn/VanBan/1263_Q%C4%90-BHXH.pdf) |
| 9 | Mã thẻ BHYT | Bảo hiểm Xã hội | [Quyết định số 1314/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 của Tổng Giám đôc Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về mã số ghi trên thẻ bảo hiểm y tế](http://baohiemxahoi.gov.vn/Index.aspx?u=doc&su=d&cid=423&id=10352) |
| 10 | Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Văn bản số 15/VBHN-BGDĐT ngày 08/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hợp nhất Danh mục giáo dục đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học |
| 11 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo | Bộ Giáo dục và Đào tạo | Thông tư số 39/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê giáo dục và đào tạo |
| 12 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã | Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Thông tư số 01/2011/TT-BKHĐT ngày 10 tháng 01 năm 2011 về Nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã |
| 13 | Hệ thống chỉ tiêu báo ngành khoa học và công nghệ | Bộ Khoa học và Công nghệ | Thông tư số 05/2009/TT-BKHCN ngày 30/03/2009 về việc quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ |
| 14 | Mã nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ | Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ | [Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ](http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Lien-tich/6C3A715F24A441FD8C8A1D354591A13D/) |
| 15 | Mã ngạch công chức chuyên ngành văn thư | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 14/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành văn thư](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10665) |
| 16 | Mã nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 về Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10668) |
| 17 | Mã ngạch công chức quản lý thị trường | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 02/2015/TT-BNV ngày 06/03/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức quản lý thị trường](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10654) |
| 18 | Mã ngạch ngạch công chức chuyên ngành hành chính | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10643) |
| 19 | Mã ngạch ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 02/2014/TT-BNV ngày 01/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=10590) |
| 20 | Mã ngạch viên chức dân số | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 12/2011/TT-BNV ngày 01/10/2011 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức dân số](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9861) |
| 21 | Mã ngạch viên chức hộ sinh | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 06/2011/TT-BNV ngày 01/03/2011 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức hộ sinh](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9807) |
| 22 | Mã ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 10/2010/TT-BNV ngày 28/10/2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số, tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chấp hành viên và thư ký thi hành án dân sự](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9729) |
| 23 | Mã ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/09/2010 của Bộ Nội vụ ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9710) |
| 24 | Mã ngạch viên chức công tác xã hội | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/08/2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9622) |
| 25 | Mã ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 06/2010/TT-BNV ngày 26/07/2010 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức Trợ giúp viên pháp lý](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=9499) |
| 26 | Mã ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa. | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 10/2009/TT-BNV ngày 21/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=6968) |
| 27 | Mã ngạch viên chức kỹ thuật y học | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 09/2009/TT-BNV ngày 15/10/2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kỹ thuật y học](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=6967) |
| 28 | Mã ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động | Bộ Nội vụ | [Thông tư số 05/2009/TT-BNV ngày 11/05/2009 của Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số các ngạch viên chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=5394) |
| 29 | Mã chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập | Bộ Nội vụ | [Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập](http://www.moet.gov.vn/?page=6.10&view=515&opt=brpage) |
| 30 | Mã ngạch công chức ngành Kiểm lâm | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 09/2006/QĐ-BNV ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Kiểm lâm](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3536) |
| 31 | Danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 05/2008/QĐ-BNV ngày 26/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục các vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong ngành Tổ chức nhà nước phải thực hiện định kỳ chuyển đổi](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=4620) |
| 32 | Mã ngạch công chức ngành thanh tra | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 04/2008/QĐ-BNV ngày 17/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=4573) |
| 33 | Mã ngạch công chức ngành thống kê | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 03/2008/QĐ-BNV ngày 12/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=4622) |
| 34 | Mã ngạch viên chức tài nguyên và môi trường | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 01/2008/QĐ-BNV ngày 04/08/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức tài nguyên và môi trường](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3781) |
| 35 | Mã ngạch thẩm tra viên thi hành án dân sự | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 02/2007/QĐ-BNV ngày 01/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mã số ngạch thẩm tra viên, thẩm tra viên chính, thẩm tra viên cao cấp thi hành án dân sự](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3598) |
| 36 | Mã ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV ngày 05/10/2006 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3538) |
| 37 | Mã ngạch công chức ngành Dự trữ Quốc gia | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 136/2005/QĐ-BNV ngày 19/12/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành Dự trữ Quốc gia](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3268) |
| 38 | Mã số các cơ quan nhà nước | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 93/2005/QĐ-BNV ngày 30/08/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành danh mục mã số các cơ quan nhà nước](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3225) |
| 39 | Mã ngạch Kiểm tra viên ngành Kiểm sát | Bộ Nội vụ | [Quyết định số 73/2005/QĐ-BNV ngày 25/07/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành chức danh, tiêu chuẩn, nghiệp vụ và mã số các ngạch Kiểm tra viên ngành Kiểm sát](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3205) |
| 40 | Mã ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin | Bộ Nội vụ | Quyết định số 61/2005/QĐ-BNV ngày 15/06/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tạm thời chức danh và mã số ngạch một số ngạch viên chức ngành giáo dục và đào tạo, văn hoá - thông tin |
| 41 | Mã ngạch viên chức y tế điều dưỡng | Bộ Nội vụ | Quyết định số 41/2005/QĐ-BNV ngày 22/04/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều dưỡng |
| 42 | Mã ngạch viên chức y tế công cộng | Bộ Nội vụ | Quyết định số 28/2005/QĐ-BNV ngày 25/02/2005 của Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế công cộng |
| 43 | Mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường | Bộ Nội vụ | [Quyết định 01/2008/QĐ-BNV ngày 04/8/2008 Về việc ban hành chức danh và mã số ngạch các ngạch viên chức ngành tài nguyên và môi trường](http://doc.moha.gov.vn/Plus.aspx/vi/0/167/docid=3781) |
| 44 | Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT | Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn | Quyết định số 3201/QĐ-BNN-KH ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê và các chế độ báo cáo thống kê ngành Nông nghiệp và PTNT |
| 45 | Hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính | Bộ Tài chính | [Quyết định số 35/QĐ-BTC ngày 06/01/2010 của Bộ Tài chính v/v ban hành Quy định hệ thống danh mục điện tử dùng chung ngành tài chính](http://vbpq.mof.gov.vn/van-ban-quy-pham-phap-luat/thuoc-tinh/7422) |
| 46 | Hệ thống chỉ tiêu báo cáo thống kê tài chính | Bộ Tài chính | QUYẾT ĐỊNH số 2331/QĐ-BTC ngày 04/10/2011 Về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu và chế độ báo cáo thống kê tài chính |
| 47 | Mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước | Bộ Tài chính | [Quyết định số 63/2008/QĐ-BTC ngày 01/8/2008 Về việc ban hành mã nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước](http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/mof_vn/1351583/1371479/2140710?p_vblq_folder=2201654&p_vblq_id=2295259) |
| 48 | Mã liên quan đến viễn thông | Bộ Thông tin và Truyền thông | [Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT ban hành Quy hoạch kho số viễn thông](http://mic.gov.vn/vbqppl/Lists/Vn%20bn%20QPPL/DispForm.aspx?ID=8004) |
| 49 | Hệ thống chỉ tiêu báo cáo ngành thông tin và truyền thông | Bộ Thông tin và Truyền thông | Thông tư số 25/2009/TT-BTTTT ngày 24/07/2009 của Bộ TTTT ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về hoạt động thông tin và truyền thông |
| 50 | Hệ thống chỉ tiêu báo cáo ngành thông tin và truyền thông | Bộ Thông tin và Truyền thông | Thông tư số 24/2009/TT-BTTTT ngày 23/07/2009 ban hành chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với các đơn vị hoạt động thông tin và truyền thông |
| 51 | Hệ thống chỉ tiêu báo cáo lĩnh vực dịch vụ bưu chính công ích | Bộ Thông tin và Truyền thông | Thông tư số 20/2009/TT-BTTTT ngày 28/05/2009 quy định về báo cáo thống kê và điều tra thống kê dịch vụ bưu chính công ích |
| 52 | Mã Bưu chính Quốc gia | Bộ Thông tin và Truyền thông | [Quyết địnhsố 48/2008/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2008 Ban hành 04 (bốn) số đầu của Mã Bưu chính Quốc gia](http://www.moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=24007) |
| 53 | Mã chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Bộ Nội vụ | [Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Dư lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao](http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/vb-qly-nn/1/2424/index.html) |
| 54 | Hệ thống mã ngân hàng | Ngân hàng Nhà nước | [- Quyết định 23/2007/QĐ-NHNN ngày 5/6/2007 về Quy định mã ngân hàng dùng trong hoạt động nghiệp vụ ngân hàng - Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN ngày 23/11/2007 về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 23/2007/QĐ-NHNN - Quyết định số 08/2008/QĐ-NHNN ngày 07/04/2008 về việc sửa đổi Điều1 Quyết định số 43/2007/QĐ-NHNN](http://www.sbv.gov.vn/portal/faces/vi/pages/trangchu/dvc/htmnh;jsessionid=5wNTVwxX7g1yGCpJy8RbhWTYn6CsS57tsJPnfcxpxWy3B57wfJZ2!1011587380!1300690957?_afrLoop=11021522759775863&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D110215) |
| 55 | Danh mục các thành phần dân tộc Việt Nam | Tổng cục Thống kê | Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề nghiệp áp dụng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 |
| 56 | Danh mục tôn giáo Việt Nam | Tổng cục Thống kê | Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề nghiệp áp dụng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 |
| 57 | Danh mục nghề nghiệp | Tổng cục Thống kê | Quyết định số 1019/QĐ-TCTK ngày 12 tháng 11 năm 2008 của Tổng cục Thống kê về việc ban hành danh mục dân tộc, danh mục tôn giáo và danh mục nghề nghiệp áp dụng cho Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 |
| 58 | Mã số doanh nghiệp | Bộ Tài chính | Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/05/2012 của Bộ Tài Chính hướng dẫn Luật Quản lý thuế |