**BẢNG SO SÁNH DỰ THẢO CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THỐNG KÊ SO VỚI THÔNG TƯ SỐ 01/2019/TT-BKHĐT**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-TCTK ngày / /2024 của Tổng cục Thống kê)*

Dự thảo chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê có một số thay đổi như sau:

- Dự thảo chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê so với Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT ngày 04/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê, cụ thể: Tổng số lượng biểu mẫu giảm từ 75 biểu còn 70 biểu. Trong 70 biếu mẫu (18 biểu mẫu giữ nguyên, 39 biểu mẫu sửa đổi, 18 biểu mẫu loại bỏ), bổ sung 13 biểu mẫu.

- Chi tiết như sau:

**SO SÁNH DỰ THẢO CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH THỐNG KÊ VỚI THÔNG TƯ SỐ 01/2019/TT-BKHĐT**

| **TT chung** | **Theo Thông tư số 01/2019/TT-BKHĐT** | | | | **Dự thảo Chế độ báo cáo thống kê Ngành Thống kê** | | | | | **Ghi chú sửa đổi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Ký hiệu biểu** | **Tên biểu** | **Kỳ báo cáo** | **TT** | **Ký hiệu biểu** | **Tên biểu** | **Kỳ báo cáo** | **Thu thập chỉ tiêu thống kê** |  |
|  | **I. LĨNH VỰC TÀI KHOẢN QUỐC GIA** | | | | | | | | | |
|  | 1 | 001.N/BCC-TKQG | Báo cáo chính thức số cơ sở hành chính và số lao động trong các cơ sở hành chính | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 2 | 002.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, sơ bộ thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 6 tháng, năm | 1 | 001.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, sơ bộ, chính thức thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm | T0601 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa tên biểu, bổ sung kỳ báo cáo quý, chính thức năm và sửa ngày báo cáo) |
|  | 3 | 003.H/BCC-TKQG | Báo cáo sơ bộ thu ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế và loại hình kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 6 tháng, năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 4 | 004.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, sơ bộ chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 6 tháng, năm | 2 | 002.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, sơ bộ, chính thức chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm | T0602 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa tên biểu, bổ sung kỳ báo quý, chính thức năm và ngày báo cáo) |
|  | 5 | 005.H/BCC-TKQG | Báo cáo sơ bộ chi ngân sách nhà nước theo ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương | 6 tháng, năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 6 | 006.N/BCC-TKQG | Báo cáo chính thức số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 7 | 007.N/BCC-TKQG | Báo cáo chính thức số người hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 8 | 008.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, chính thức thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp | 6 tháng, năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 9 | 009.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, chính thức một số chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh xổ số | 6 tháng, năm | 3 | 003.H/BCC-TKQG | Báo cáo ước tính, sơ bộ, chính thức chỉ tiêu về tiền tệ, ngân hàng và hoạt động kinh doanh xổ số, hoạt động bảo hiểm | Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm | T0701, T0702 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa tên biểu mẫu, bổ sung kỳ báo cáo quý, sửa nội dung thông tin thu thập, bổ sung chỉ tiêu thu thập và ngày báo cáo) |
|  |  |  |  |  | 4 | 004.H/BCC-TKQG | Tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài | Quý, năm | T0703 | Biểu mẫu bổ sung |
|  | **II. LĨNH VỰC NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN** | | | | | | | | | |
|  |  | 001.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Số lượng trang trại | Năm |  | 001.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức số lượng trang trại | Năm | KHĐT 0202 | Giữ nguyên |
|  |  | 002.N/BCC-NLTS | Báo cáo sơ bộ, chính thức Giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản | Năm |  | 002.N/BCC-NLTS | Báo cáo sơ bộ, chính thức giá trị sản phẩm thu hoạch trên một hecta đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản | Năm | T0801 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  |  |  |  |  | 003.T/BCC-NLTS | Báo cáo diện tích gieo trồng, thu hoạch một số cây hằng năm chủ yếu | Tháng | KHĐT 0303, 0304 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 003.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm | Vụ, năm |  | 004.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ diện tích, năng suất, sản lượng cây hằng năm | Vụ, năm | T0802, T0804, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  | 004.V/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm | Vụ |  | 005.V/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hằng năm | Vụ | T0802, T0804, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  | 005.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Diện tích, năng suất, sản lượng cây hàng năm cả năm | Năm |  | 006.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây hằng năm | Năm | T0802, T0804, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, bổ sung cột thu thập thông tin theo quý, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  |  |  |  |  | 007.Q/BCC-NLTS | Báo cáo diện tích thu hoạch một số cây lâu năm chủ yếu | Quý | KHĐT 0305 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 006.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, sản lượng cây lâu năm | 6 tháng,  9 tháng |  | 008.6T/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính diện tích, sản lượng cây lâu năm | 6 tháng | T0803, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa tên biểu mẫu báo cáo, loại bỏ kỳ báo cáo, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  | 007.N/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm (năm) | Năm |  | 009.N/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm | Năm | T0803, T0804, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa tên biểu mẫu báo cáo, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  | 008.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm | Năm |  | 010.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức diện tích, năng suất, sản lượng cây lâu năm | Năm | T0803, T0804, T0805 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, bổ sung cột thu thập thông tin theo quý, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  |  |  |  |  | 011.T/BCC-NLTS | Báo cáo số lượng gia súc, gia cầm chủ yếu | Tháng | KHĐT 0306 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 009.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào | 6 tháng, năm |  | 012.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào | 6 tháng, năm | T0806, T0807 | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo, sửa ngày báo cáo) |
|  |  | 010.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào | Năm |  | 013.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức số lượng, sản phẩm chăn nuôi và dịch vụ khai thác yến sào | Năm | T0806, T0807 | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung cột thu thập thông tin theo quý, bổ sung nội dung thu thập thông tin trong biểu mẫu báo cáo) |
|  |  | 011.Q/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Số lượng và sản phẩm chăn nuôi | Quý I,  Quý III |  | 014.Q/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức số lượng và sản phẩm chăn nuôi | Quý | T0806, T0807 | Giữ nguyên |
|  |  |  |  |  |  | 015.T/BCC-NLTS | Báo cáo chỉ tiêu lâm nghiệp chủ yếu | Tháng | KHĐT 0307, 0309 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 012.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng | 6 tháng, năm |  | 016.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng | 6 tháng, năm | T0808, KHĐT 0308, Báo cáo kinh tế - xã hội, Niên giám Thống kê | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 013.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng | Năm |  | 017.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức trồng rừng và chăm sóc nuôi dưỡng rừng | Năm | T0808, KHĐT 0308, Báo cáo kinh tế - xã hội, Niên giám Thống kê | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung cột thu thập thông tin theo quý) |
|  |  | 014.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác | 6 tháng, năm |  | 018.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác | 6 tháng, năm | T0809 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 015.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác | Năm |  | 019.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức khai thác, thu nhặt gỗ và lâm sản khác | Năm | T0809 | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung cột thu thập thông tin theo quý) |
|  |  |  |  |  |  | 020.Q/BCC-NLTS | Báo cáo diện tích thả nuôi một số loại thủy sản chủ yếu | Tháng | KHĐT 0311 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 016.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, chính thức Tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa | 6 tháng, năm |  | 021.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, chính thức tình hình cơ bản về nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa | 6 tháng, năm | T0810 | Giữ nguyên |
|  |  |  |  |  |  | 022.T/BCC-NLTS | Báo cáo sản lượng thủy sản | Tháng | KHĐT 0312 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 017.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ Sản lượng thủy sản | 6 tháng, năm |  | 023.H/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ sản lượng thủy sản | 6 tháng, năm | T0812 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 018.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Sản lượng thủy sản | Năm |  | 024.N/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức sản lượng thủy sản | Năm | T0812 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, bổ sung cột thu thập thông tin theo quý) |
|  |  | 019.H/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức Tình hình cơ bản về khai thác thủy sản biển | 6 tháng, năm |  | 025.H/BCC-NLTS | Báo cáo chính thức tình hình cơ bản về khai thác thủy sản biển | 6 tháng, năm | T0813 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  |  |  |  |  | 026.N/BCC-NLTS | Báo cáo ước tính, sơ bộ sản lượng sản phẩm NLTS chủ yếu | Quý | Phục vụ biên soạn GDP, GRDP | Biểu mẫu bổ sung |
|  | **III. LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP** | | | | | | | | | |
|  | 1 | 001.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức Sản lượng sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp | Năm | 1 | 001.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức sản lượng sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp | Năm | T0902 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  | 2 | 002.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức Số lượng cơ sở ngành công nghiệp | Năm | 2 | 002.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức số lượng cơ sở ngành công nghiệp | Năm | Báo cáo kinh tế - xã hội, Niên giám Thống kê | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  | 3 | 003.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức Lao động ngành công nghiệp | Năm | 3 | 003.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức lao động ngành công nghiệp | Năm |  | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  | 4 | 004.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức Nguồn vốn, tài sản cố định của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngành công nghiệp | Năm | 4 | 004.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức nguồn vốn, tài sản cố định của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngành công nghiệp | Năm | Báo cáo kinh tế - xã hội, Niên giám Thống kê | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  | 5 | 005.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức Doanh thu, nộp ngân sách của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngành công nghiệp | Năm | 5 | 005.N/BCC-CN | Báo cáo chính thức doanh thu, nộp ngân sách của cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể ngành công nghiệp | Năm | Báo cáo kinh tế - xã hội, Niên giám Thống kê | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  | **IV. LĨNH VỰC VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG** | | | | | | | | | |
|  |  | 001.T/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Tháng |  | 001.T/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý | Tháng | T0402 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 002.H/BCC-XDĐT | Danh mục các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện trong kỳ | Tháng, quý |  | 002.H/BCC-XDĐT | Danh mục các dự án từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện trong kỳ | Tháng, quý | Báo cáo kinh tế - xã hội, biên soạn chỉ tiêu GRDP | Biểu mẫu sửa đổi (Bổ sung các cột thu thập thông tin, loại bỏ nội dung thu thập thông tin và sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 003.Q/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Quý |  | 003.Q/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Quý | T0402, KHĐT 0206, 0207 | Biểu mẫu sửa đổi (Loại bỏ nội dung thu thập thông tin, sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 004.Q/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo mục đích đầu tư (Giá hiện hành) | Quý |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 005.Q/BCC-XDĐT | Báo cáo ước tính vốn đầu tư thực hiện của các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài (Giá hiện hành) | Quý |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 006.6T/BCC-XDĐT | Báo cáo rà soát vốn đầu tư thực hiện 6 tháng đầu năm trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | 6 tháng |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 007.N/BCC-XDĐT | Báo cáo sơ bộ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Năm |  | 004.N/BCC-XDĐT | Báo cáo sơ bộ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Năm | T0402, KHĐT 0206, 0207 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, loại bỏ nội dung thu thập thông tin) |
|  |  | 008.N/BCC-XDĐT | Báo cáo sơ bộ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo mục đích đầu tư (Giá hiện hành) | Năm |  | 005.N/BCC-XDĐT | Báo cáo sơ bộ vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo mục đích đầu tư (Giá hiện hành) | Năm | T0402 | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo, bổ sung cột thu thập thông tin) |
|  |  | 009.N/BCC-XDĐT | Danh mục dự án/công trình thực hiện trên địa bàn | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 010.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Năm |  | 006.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Năm | T0402, KHĐT 0206, 0207 | Biểu mẫu sửa đổi (Loại bỏ nội dung thu thập thông tin) |
|  |  | 011.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá so sánh 2010) | Năm |  | 007.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá so sánh năm 2010) | Năm | T0402, KHĐT 0206, 0207 | Biểu mẫu sửa đổi (Loại bỏ nội dung thu thập thông tin) |
|  |  | 012.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo mục đích đầu tư (Giá hiện hành) | Năm |  | 008.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo mục đích đầu tư (Giá hiện hành) | Năm | T0402 | Giữ nguyên |
|  |  | 013.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo mục đích đầu tư (Giá so sánh 2010) | Năm |  | 009.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chia theo mục đích đầu tư (Giá so sánh 2010) | Năm | T0402 | Giữ nguyên |
|  |  |  |  |  | 10 | 010.Q/BCC-XDĐT | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành/dự kiến hoàn thành trong năm | Quý | T0405 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  |  |  |  | 11 | 011.N/BCC-XDĐT | Năng lực mới tăng của các dự án/công trình hoàn thành hoàn thành trong năm | Năm | T0405 | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  | 014.N/BCC-XDĐT | Báo cáo rà soát vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn phân theo nguồn vốn và khoản mục đầu tư (Giá hiện hành) | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 015.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm | Năm | 12 | 012.N/BCC-XDĐT | Báo cáo chính thức nhà ở xây dựng mới hoàn thành trong năm | Năm | T0406 | Giữ nguyên |
|  | **V. LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ** | | | | | | | | | |
|  |  | 001.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa | Tháng |  | 001.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa | Tháng | T1001, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 002.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu bán buôn hàng hóa | Tháng |  | 002.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu bán buôn hàng hóa | Tháng | T1001, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 003.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành | Tháng |  | 003.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành | Tháng | T1002, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 004.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản | Tháng |  | 004.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản | Tháng | T1003, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 005.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu các ngành dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) | Tháng |  | 005.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu các ngành dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) | Tháng | T1003, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 006.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính kết quả hoạt động vận tải, kho bãi | Tháng |  | 006.T/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính kết quả hoạt động vận tải, kho bãi | Tháng | T1201, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Loại bỏ nội dung thu thập thông tin, sửa ngày báo cáo) |
|  |  | 007.Q/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn khoa học công nghệ | Quý |  | 007.Q/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu dịch vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn khoa học công nghệ | Quý | T1003, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa ngày nhận báo cáo) |
|  |  | 008.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức tổng mức bán lẻ hàng hóa | Năm |  | 008.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức tổng mức bán lẻ hàng hóa | Năm | T1001 | Giữ nguyên |
|  |  | 009.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức doanh thu bán buôn hàng hóa | Năm |  | 009.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức doanh thu bán buôn hàng hóa | Năm | Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 010.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động thương nghiệp | Năm |  | 010.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động thương nghiệp | Năm | Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 011.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành | Năm |  | 011.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành | Năm | T1002, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 012.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức danh mục các cơ sở lưu trú | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  | 013.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn khoa học công nghệ | Năm |  | 012.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ thông tin và truyền thông và chuyên môn khoa học công nghệ | Năm | T1003, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 014.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản | Năm |  | 013.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động dịch vụ kinh doanh bất động sản | Năm | T1003, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 015.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động các ngành dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) | Năm |  | 014.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động các ngành dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ, giáo dục và đào tạo, y tế, nghệ thuật, vui chơi và giải trí và dịch vụ khác (ngành S trừ ngành 94) | Năm | T1003, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 016.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận tải hành khách | Năm |  | 015.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận tải hành khách | Năm | T1201, T1202, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 017.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận tải hàng hóa | Năm |  | 016.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức kết quả hoạt động vận tải hàng hóa | Năm | T1201, T1203, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 018.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức doanh thu hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải | Năm |  | 017.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức doanh thu hoạt động kho bãi, hỗ trợ vận tải | Năm | T1201, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 019.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức số phương tiện vận tải trong các đơn vị kinh doanh vận tải có đến 31/12 | Năm |  | 018.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức số phương tiện vận tải trong các đơn vị kinh doanh vận tải có đến 31/12 | Năm | Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  | 020.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức khối lượng hàng hóa thông qua cảng | Năm |  | 019.N/BCC-TMDV | Báo cáo chính thức khối lượng hàng hóa thông qua cảng | Năm | T1201, T1203, Niên giám thống kê | Giữ nguyên |
|  |  |  |  |  |  | 020.H/BCC-TMDV | Báo cáo ước tính doanh thu ngành thương mại, dịch vụ và vận tải | Quý, năm | T1001, T1002, T1003, | Biểu mẫu bổ sung |
|  | **VI. LĨNH VỰC XÃ HỘI VÀ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | | | | |
|  | 1 | 001.N/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức giáo viên, học sinh và lớp học giáo dục phổ thông đầu năm học | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 2 | 002.N/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức bác sĩ và giường bệnh | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  |  |  |  |  | 1 | 001.T/BCC-XHMT | Báo cáo vi phạm môi trường | Tháng | Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu bổ sung |
|  |  |  |  |  | 2 | 002.Q/BCC-XHMT | Báo cáo tình hình thực hiện các chính sách an sinh xã hội | Quý | Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu bổ sung |
|  | 3 | 003.K/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức đại biểu Hội đồng nhân dân | Nhiệm kỳ |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 4 | 004.N/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức lãnh đạo chính quyền | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 5 | 005.N/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành kiểm sát | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 6 | 006.N/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức lãnh đạo ngành tòa án | Năm |  |  |  |  |  | Biểu mẫu loại bỏ |
|  | 7 | 007.H/BCC-XHMT | Báo cáo chính thức số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại | Tháng, năm | 3 | 003.H/BCC-XHMT | Báo cáo số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại | Tháng, quý, năm | T2104, Phục vụ báo cáo tình hình kinh tế - xã hội | Biểu mẫu sửa đổi (Sửa đổi nội dung thu thập thông tin, bổ sung kỳ báo cáo và sửa ngày nhận báo cáo) |