|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1  TN nước | 2  TN Khoáng sản | 3  Môi trường | 4  KTTV-BĐKH | 5  Đo đạc Bản đồ | 6  Biển và hải đảo | 7  Viễn thám |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Nước mặt |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Nước ngầm |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TN nước (cục quản lý nước – Bộ tài nguyên hoặc Phòng TN nước – Sở TN) | | | | | | | | | |
| Nước mặt | | | | | Nước ngầm | | | | |
| Danh mục các sông suối | Kênh mương thủy lợi | Các nhà máy sản xuất nước | Chất lượng nước | Cấp phép xả thải | Bản đồ trữ lượng điều tra nước ngầm | |  |  |  |
| + Tên | + Tên | Nhà máy 1 công suất khai thác ng.đ | Kết quả phân tích nước mặt của QCVN 08-MT:2015/BTNMT | Giấy phép xả thải số…  + Lưu lượng xả thải ng.đ  + Vị trí tọa độ xả thải theo  VN 2000  + Sông hoặc suối hoặc kênh thủy lợi nào?  + Tên Đơn vị xả thải  + Địa chỉ của đơn vị xả thải | + Khu vực được phép khai thác  ++ 5m3/ng.đ  +++ Hồ sơ đi kèm  ++ 10m3/ng.đ | + Khu vực được phép khai thác.  ++ Tên khu vực ko được cấp phép khai thác | Quản lý danh mục nước ngầm V01 | Quản lý xả thải X01 |  |
| + Độ dài | + Độ dài | Chủ đầu tư |  |  |  |  |  |  |  |
| + Địa danh chảy qua | + Địa danh chảy qua | Nguồn lấy nước ở sông/suối nào |  |  |  |  |  |  |  |
| + Trữ lượng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |