**PHIẾU CƠ SỞ DỮ LIỆU MẪU ĐỊA CHẤT
(ĐÁ, KHOÁNG SẢN, KHOÁNG VẬT)**

**Mã đề tài: BSTMV.26/16**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Trường dữ liệu** | **Nội dung** | **Ghi chú** |
| **Số hiệu mẫu vật** |  |  |  |
| **1** | Số hiệu BTTNVN | Nunc ullamcorper consectetur metus 2222 |  |
| **2** | Số hiệu Bảo tàng cơ sở | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **3** | Số hiệu thực địa | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **4** | Các ký hiệu mẫu vật khác | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **5** | Thông tin khác | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **Tên mẫu vật** |  |  |  |
| **6** | Tên mẫu vật theo hệ thống phân loại của Quốc tế | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **7** | Người định tên | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **8** | Ngày định tên | 18 / 4 / 2017 |  |
| **9** | Tên Việt Nam (phổ thông) | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **10** | Tên địa phương | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **11** | Tên tiếng Anh | Nunc ullamcorper consectetur metus |  |
| **Số lượng và chất lượng mẫu vật** |  |  |  |
| **16** | Kích thước mẫu vật |  |  |
| **Nhóm dữ liệu Thu mẫu** |  |  |  |
| **23** | Địa điểm thu mẫu |  |  |
| **24** | Vị trí toạ độ theo hệ toạ độ VN 2000 |  |  |
| **Nhóm dữ liệu Phân tích mẫu/Giám định mẫu** |  |  |  |
| **32** | Tài liệu phân tích/giám định/phân loại đi kèm |  |  |
| **33** | Các phân tích quang học |  |  |
| **37** | Nhóm dữ liệu địa chất |  |  |
| **Nhóm dữ liệu Hình ảnh/phim, tài liệu mẫu vật** |  |  |  |
| **39** | Ảnh mẫu vật | anhMauVat |  |
| **43** | Xử lý chế tác mẫu vật |  |  |
| **Nhóm dữ liệu đặc điểm mẫu vật** |  |  |  |
| **Nhóm dữ liệu Phân bố và giá trị sử dụng** |  |  |  |
| **53** | Phân bố Việt Nam |  |  |
| **54** | Phân bố trên thế giới |  |  |
| **Nhóm dữ liệu Lưu trữ, bảo quản mẫu vật** |  |  |  |
| **65** | Khu lưu trữ mẫu |  |  |
| **Nhóm dữ liệu thông tin khác** |  |  |  |

Số trường bắt buộc đã nhập: 5/29.

Số trường không bắt buộc đã nhập: 8/59.

Phê duyệt: Chưa phê duyệt