# CHINH PHƯ 

Số: $97 / 2016 / N D-C P$

CỘNG HȮA XÃ HỌI CHỦ̉ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2016

## NGHỊ ĐINH <br> Qúy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Căn cúe Luật tồ chức Chinh phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cú Luật thống kê ngày 23 tháng 11 năm 2015;
Theo đề nghị của Bộ truởng Bộ Kế hoạch và Đầu tu;
Chinh phủ ban hành Nghị định quy địnnh nô̂i dung chi tiêu thống kê thuộc hệ thống chi tiêu thống kê quốc gia.

Điểu 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Nội dung chi tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.
Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ truởng cơ quan khác có liên quan theo quy định của Luật thống kê 2015 có trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Bộ truởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tình hình và báo cáo kết quả thực hiện hệ thống chi tiểu thống kê quốc gia./.

## Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đàng;

TM. CHINH PHŨ THỦ TƯỚNG

- Thủ tướng, các Phó Thú tướng Chính phú;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phư;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung uơng;
- Văn phòng Trung ương và các Ban cưa Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thur;
- Văn phòng Chú tịch nước;
- Hội đồng đân tộc và các Ừy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hôi;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiếm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;

- Ưy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triến Việt Nam;
- Ưy ban trung ương Mặt trận Tồ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung uơng cùa các đoàn thề;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trơ lý TTg, TGĐ Cống TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị tực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (3).kN 245


## Phụ lục

Ộ DUNG CHî̉ TIỀU THÓNG KÊ


ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ)

## 01. Đất đ̛ai, dân số

101. Diện tích và cơ cấu đất

## I. Khái niệm, phương pháp tính

## 1. Diện tích đất

Tổng điện tích đất của đơn vị hành chính được xác định gồm toàn bộ diện tích các loại đất trong phạm vi đường địa giới của từng đơn vị hành chính đã được xác định theo quy định của pháp luật.

Diện tích đất của đơn vị hành chính được lấy theo số liệu do cơ quan địa chính có thẩm quyền đo đạc và công bố. Đối với các đơn vị hành chính có biển thì diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính đó gồm diện tích các loại đất của phần đất liền và các đảo, quần đảo trên biển tính đến đường mép nưởc biển triều kiệt trung bình trong nhiều năm. Tổng diện tích đất tự nhiên gồm nhiều loại đất khác nháu tuỳ theo tiêu thức phân loại. Thông thường diện tích đất được phân theo mục đích sử dụng và người quăn lý và sử dụng.
a) Diện tích đất theo mục đích.sử dụng là diện tích của phần đất có cùng mục
 đất phi nông nghiệp và nhóm đất chưa sử dụng.

- Nhóm đất nông nghiệp là đất sừ dụng vào mụcc đ̛oh tatan xuất, nghiên cứu, thí nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm frûuối yà bảo vê, pphát triền rừng. Gồm các loại đất:
+ Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;
+ Đất trồng cây lâu năm;
+ Đất rừng sản xuất;

+ Đất rừng phòng hộ;
+ Đất rừng đặc dụng;
+ Đất nuôi trồng thuỷ sản là đất được sử dụng chuyên vào mục đích nuôi, trồng thủy sản nước lợ, nước mặn và nước ngọt;
+ Đất làm muối là ruộng muối để sử dụng vào mục đích sản xuất muối;
+ Đất nông nghiệp khác gồm đất sử dựng đê̂̉xxây dựng nhà kính và các loai nhà
 đất; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; đất trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm; đất ươm tạo cây giống, con giống và đất trồng hoa, cây cảnh.
- Nhơm đất phi nông nghiệp gồm các loại đất sử dụng vào mục đích không thuộc nhơm đất nông nghiệp, gồm đất ợ; đất xây dựng trụ sở cơ quan; đất sừ dưng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất xây dựng công trình sự nghiệp; đất sån xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất sử dụng vào mục đích công cộng; đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng; đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng; đất phi nông nghiệ̣p khác.
+ Đất ở gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị.
Đất ở tại nông thôn là đất ở do hộ gia đình, cá nhân đang sừ dụng tại nông thôn gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dựng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng thừa đất thuộc khu đân cur nông thôn.

Đất ở tại đô thị bao gồm đất để xây dựng nhà ở, xây dưng các công trình phục vụ đời sống, vườn, ao trong cùng một thửa đất thuộc khu dân cư đô thị.

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan gồm đất trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
+ Đất sử dụng mục đích quốc phòng, an ninh gồm đất sữ dụng vào các mục đích quy định tại Điều 61 Luật đất đai.
+ Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dụng co sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thề thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.
+ Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất khu công nghiệp, cựm công nghiệp, khu chế xuất, đất thương mại, địch vự; đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất sừ dụng cho hoạt động khoáng sản; đất sản xuâ̂t vật liệu xây dựng, làm đồ gốm.
+ Đất sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (đất cảng hàng không, sân bay, cảng đường thự̂̀ nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ và công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sữ - văn hóa, đãnh lam thẵng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khư vui chơi giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trinh bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.
+ Đất cơ sở tôn giáo gồm đất thuộc chùa, nhà thờ, nhà nguyện, thánh thất, thánh đường, niệm phật đường, tu viện, trường đảo tạo riêng của tôn giáo; trụ sở của tố chức tôn giáo và các co sở khác của tôn giáo được Nhà nước cho phép hoạt động.
+ Đất tín ngưỡng bao gồm đất có các công trình đình, đền, miếu, am, từ đường, nhà thờ họ.
+ Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hơa táng là đất để làm nơi mai táng tập trung, đất có công trình làm nhà tang lễ và công trình để hơa táng.
+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là đất cơ mặt nước của các đối tượng thủy vān dạng tuyến không có ranh giới khép kín để tạo thành thửa đất được hình thành tự nhiên hoặc nỉâñ tạo phục vur cho mục đích thoát nước, dẫn nước.
+ Đất có mặt nước chuyên dùng là đất có mặt nước của các đối tượng thủy văn dạng ao, hồ, đầm có ranh giới khép kín đề hình thành thửa đất, thuộc phạm vi các đô thị và các khu dân cư nông thôn hoạ̣c ngoài khu đô thị, khu dân cư nông thôn nhưng không sử dụng chuyên vào mục đích chuyên nuôi trồng thuỷ sán, thuỷ điện, thủy lợi.
+ Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghi, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xầy đựng kho và nhà để chứa nông sàn, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trinh khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.
- Nhóm đất chưa sử dụng gồm các loại đất chưa xác định mục đích sử dụng, cụ thể:
+ Đất bằng chưa sừ dụng là đất chưa sử dụng tại vùng bằng phẳng ở đồng bằng, thung lũng, cao nguyên.
+ Đất đồi núi chưa sử dụng là đất chưa sử dụng trên đất dốc thuộc vùng đồi, núi.
+ Nưi đá không có rừng cây là đất chưa sử dưng ờ dạng núi đá mà trên đó không có rừng cây.
b) Diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng đất
- Người sử dụng đất là người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sừ dụng đất hoặc đang sử dụng đất chưa được nhà nưởc công nhận quyền sử dụng đất; gồm hộ gia đình, cá nhân; tồ chức trong nuợ́c; tồ chức nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài; cộng đồng dân cư và cơ sở tôn giáo; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
- Người được giao quản lý đất là tổ chức trong nước, cộng đồng dân cu, doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp $100 \%$ vốn nước ngoài đự̛̣c Nhà nước giao đất để quản lý trong các trường hợp quy định tại Điều 8 Luật đất đai.


## 2. Cơ cấu đất

a) Cở cấu diện tích đất theo mục đích sử dụng

Là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng mục đích sử dụng trong phạm vi diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính; gồm: tỷ trọng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp và đất chưa sử dụng chiểm trong tổng diện tích tự nhiên.
b) Cơ cấu diện tích đất theo tiêu thức người sử dụng đất

Là tỷ trọng diện tích của phần đất có cùng đối tượng sử dụng hoặc đối tượng được giao đề quản lý trong phạm vi diện tích tư nhân của đơn vị hành chính, gồm: Tỷ trọng đất của cơ quan tổ chức, các đơn vị, cá nhân... quản lý hoặc sử dụng chiếm trong tổng diện tích tự nhiên.

## II. Phân tổ chủ yếu

- Mục đích sử dụng;
- Đối tượng quản lý và sử dụng;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
MI. Kỳ công bố: Năm.
IV. Nguồn số liệu
- Điều tra kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
V. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tải nguyên và Môi trường.


## 0102. Dân số, mật độ dân số

## I. Dân số

Khái niệm chung
Dân số là tập hợ người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính.

Trong thống kê, dân số được thu thập theo khái niệm nhân khấu thực tế thường trú tại hộ, là những người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 thâng trở lên, trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê và những người mới chuyền đến sẽ ở ồn định tại hộ, không phân biệt có hay không cơ hộ khấu thường trú tại xã/phường/thị trấn đang ờ và những người tạm vắng. Nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ gồm:

Người thực tế thường xuyên ăn ở tại hộ tính đến thời điểm thống kê đã được 6 tháng trở lên.

Người mới chuyền đến chưa được 6 tháng nhưng xác định sẽ ăn ở ổn định tại hộ và những trẻ em mới sinh trước thời điểm thống kê; không phân biệt họ đã có hay không có giấy tờ pháp lý chứng nhận sự đi chuyển đó.

Người tạm vắng gồm người rời hộ đi làm ān ở nơi khác chưa được 6 tháng tính đến thời điểm thống kê; người đang làm việc hoặc học tập trong nước trong thòi hạn 6 tháng; người đang đi thăm, đi chơi nhà người thân, đi nghi hè, nghi lễ, đi du lịch, sẽ quay trở lại hộ; người đi công tác, đi đánh bắt hải sản, đi tàu viễn dương, đỉ buôn chuyến; người được cơ quan co thẩm quyền cho phép đi làm việc, cô̂ng tác, học tập, chữa bệnh, du lịch ở nước ngoài, tính đển thời điểm thống kê họ vẫn còn ở nước ngoài trong thời hạn được cấp phép; người đang chữa bệnh nội trú tại các cơ sở y tế; người đang bị ngành quân đội, công an tạm giữ.

Chi tiêu dân số được chi tiết hoá theo một số chi tiêu cơ bản như sau:

## 1. Dân số trung bình

## - Khái niệm, phương pháp tính

Dân số trung bình là số lượng dân số tính bình quân cho cả một thởi kỳ, được tính theo một số phương pháp thông dung nhu sau:

+ Nếu chỉ có số liệu tại hai thời điểm (đầu và cuối của thời kỳ ngắn, thường là một năm) thì sừ dụng công thức sau:

$$
\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}=\frac{\mathrm{P}_{0}+\mathrm{P}_{\mathrm{I}}}{2}
$$

Trong đó:
$P_{t b}$ : Dân số trung bình;
$\mathrm{P}_{0}$ : Dân số đầu kỳ;
$P_{1}$ : Dân số cuối kỳ.

+ Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm cách đều nhau thì sử dụng công thức:

$$
=\frac{\frac{P_{0}}{2}+P_{1}+\ldots .+P_{n-1}+\frac{P_{n}}{2}}{n}
$$

Trong đó:
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}$ : Dân số trung bình
$\mathrm{P}_{0,1, \ldots, \mathrm{n}}$ : Dân số ở các thời điểm $0,1, \ldots, \mathrm{n}$
n : Số thời điểm cách đều nhau.

+ Nếu có số liệu tại nhiều thời điểm không cách đều nhau, sử dụng công thức:

$$
P_{t b}=\frac{P_{t b 1} t_{1}+P_{t b 2} t_{2}+\ldots .+P_{t b n} t_{n}}{\sum t_{i}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb} 1}$ : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ nhất;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb} 2}$ : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ 2;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tbn}}$ : Dân số trung bình của khoảng thời gian thứ n ;
$t_{i}$ : Độ dài của khoảng thời gian thứ i.

- Phân tổ chủ yếu: Giới tính; dân tộc; tôn giáo; độ tuổi; tình trạng hôn nhân; trình độ học vấn; trình độ chuyên môn kỹ thuật; thành thị/nông thôn; tinh/thành phố trực thuộc trung uơng.
- Kỳ công bố: Năm.
- Nguồn số liệu
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ở giưa kỳ;
+ Số lượng dân số hàng năm được tính dựa trên cơ sở số liệu dân số gốc thu thập qua tổng điều tra dân số gần nhất và các biến động dân số (sinh, chết, xuất cư và nhập cu ) theo phương trình cân bằng dân số. Các biến động dân số được tính từ các tỷ suất nhân khẩu học (các tỷ suất sinh, chết, xuất cư và nhập cur) thu được qua các cuộc điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hoặc tồng điều tra dân số và nhà ở.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.


## 2. Dân số theo giỡi tính

- Khải niệm, phương pháp tính

Tỷ số giới tính cho biết có bao nhiêu nam tính trên 100 nữ của tập hợp dân số đả cho.

Công thức' thường sử dụng đề tính sự khác biệt giới tính là tỷ số giới tính nhu sau:

$$
\text { Tỷ số giới tính }=\frac{\text { Số nam }}{\text { Số nữ }} \times 100
$$

- Phân tổ chủ yếu: Độ tuổi/nhơm tuổi; Tỉnh trạng hôn nhân; Trình độ học vấn; Nhóm dân tộc ( 5 năm phân tồ theo 10 nhóm dân tộc có quy mô dân số lón nhất, hàng năm phân tổ theo 2 nhóm lớn là Kinh và Các dân tộc khác); Tôn giáo (theo tổng điều tra dân số và nhà ơ)
- Kỳ công bố: Năm.
- Nguồn số liệu
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ở giưa kỳ;
+ Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.


## 3. Dân số theo độ tuổi

- Khái niệm, phương pháp tính

Tuổi là khoảng thời gian sống của một người tính từ ngày sinh đến một thời điểm nhất định. Trong thống kê dân số, tuổi được tính bằng số năm tròn (không kề số ngày, tháng lè) và thường được gọi là tuổi tròn.

Tuổi tròn được xác định nhu sau:
Nếu tháng sinh nhỏ hơn (xày ra trước) tháng điều tra thì:
Tuổi tròn = Năm điều tra - Năm sinh
Nếu tháng sinh lớn hơn (sau) hoặc trùng tháng điều tra thì:
Tuổi tròn = Năm điều tra - Năm sinh - 1

- Phân tổ chủ yếu: Ngoài phân tổ theo từng độ tuổi, cơ cấu dân số theo độ tuổi còn được phân tồ theo nhóm 5 hoặc 10 độ tuô̂i, trong đó tách riêng nhóm 0 tuồi. Bởi vậy, các nhóm tuổi hình thành như sau:
+ Theo nhóm 5 độ tuổi:
0 tuổi;
1-4 tuồi;
5-9 tuồi;
10-14 tuổi;

75-79 tuồi;
80-84 tuối;
85 tuổi trở lên.

Riêng nhóm 1-4 tuổi có thể được tách riêng theo từng độ tuổi một.

+ Theo nhóm 10 độ tuối:
0 tuồi;
1-9 tuồi;
10-19 tuổi;
20-29 tuổi;

70-79 tuồi;
80-89 tuổi;
90 tuổi trở lên.
Đối với các mục đích nghiên cứu chuyên đề về giáo dục - đảo tạo, sinh sản của dân số, lao động, kinh tế, người ta côn phân tồ thành các nhơm tuổi phù hợp với việc nghiên cứu độ̣ tuổi đi học, độ tuổi kết thúc các cấp học, độ tuổi có khả năng sinh đẻ, độ tuối tham gia lao động, v.v...

- Kỳ công bố: Năm.
- Nguồn số liệu:
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ;
+ Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đinh.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

4. Dân số theo tình trạng hôn nhân

- Khái niệm, phương pháp tính

Hôn nhân là quan hệ giữa vợ và chồng sau khi kết hôn.

- Phân tồ chủ yếu
+ Chura vợ/chồng, hay chưa bao giờ kết hôn;
+ Có vộcó chồng;
+ Goá (vợ hoặc chồng đã chết và hiện chưa tái kết hôn);
+ Ly hôn (tòa án đã xử cho ly hôn và hiện chưa tái kết hôn);
+ Ly thân (đã kết hôn nhưng không còn sống với nhau như vợ chồng).
- Kỳ công bố: Năm.
- Nguồn số liệu
+ Tồng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ;
+ Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình hàng nām.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hẹp: Tồng cục Thống kê.


## 5. Dân số theo trình đậ học vấn

## - Khái niệm, phương pháp tính

Trình độ học vấn đã đạt được của một người là lớp học cao nhất đã hoàn tất trong hệ thống giáo dục quốc dấn mà người đó đã theo học.

Theo Luật giáo dục, hệ thống giảo dục quốc dân gồm giáo dụ̣ chính quy và giáo dục thường xuyên. Giáo dục chính quy gồm giáo dục mầm non, giáo dục phồ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Các khái niệm chủ yếu thường được sử dụng khi thu thập các số liệu về trình độ học vấn của dân số như sau:

Tình trạng đi học là hiện trạng của một người đang theo học tại một cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân được Nhà nước công nhận, như các trường/lóp mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học, các trường/lớp dạy nghề và các trường chuyên nghiệp từ bậc trung học chuyên nghiệp trở lên thuộc các loại hình giáo dục - đào tạo khác nhau để nhận được kiến thức học vấn phổ thông hoặc kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ một cách có hệ thống.

Biết đọc biết viết là khả năng của một người có thể đọc, viết và hiều đầy đử những câu đơn giản bằng chữ quốc ngữ, chữ dân tộc hoặc chữ nước ngoài.

Trình độ học vấn cao nhất đã đạt được gồm:

+ Học vấn phổ thông: Đối với những người đã thôi học, là lớp phổ thông cao nhất đả học xong; đối với người đang đi học, là lớp phổ thông trước đố mà họ đã học xong ( $=$ lợ p đang học -1 );
+ Dạy nghề là những người đã tốt nghiệp các trường sơ cấp nghề, trung cấp nghề hoặc cao đẳng nghề;
+ Trung cấp chuyên nghiệp là những người đã tốt nghiệp bậc trung cấp chuyên nghiệp;
+ Cao đẳng chuyên nghiệp là những người đã tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp;
+ Đại học là những người đã tốt nghiệp đại học;
+ Trên đại học là những người đã tốt nghiệp thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học.
- Phân tổ chủ yếu
+ Tình trạng đi học: Đang đi học; đã thôi học; chưa bao giờ đi học;
+ Trình độ học vấn cao nhất: Không biết chữ (hoặc không biết đọc biết viết); biết chữ (hoặc biết đọc biết viết); chưa tốt nghiệp tiểu học; tốt nghiệp tiểu học; tốt nghiệp trung học cơ sở; tốt nghiệp trung học phổ thông; tốt nghiệp sơ cấp nghề; tốt nghiệp trung cấp nghề; tốt nghiệ̣p cao đẳng nghề; tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp; tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghiệp; tốt nghiệp đại học; thạc sỹ; tiến sỹ/tiến sỹ khoa học.

- Nguồn số liệu
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
+ Suy rộng từ kết quả điều tra mẫu biến động dân số - kế hoạch hóa gia đình, điều tra lao động - việc làm hoặc các cuộc điều tra chuyên đề khác.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.


## 6. Dân số theo dân tộc

## - Khái niệm, phương pháp tính

Trong thống kê dân số, dân tộc được thu thập dựa trên cơ sở tự xác định của đối tượng điều tra. Tên dân tộc của một người thường được quy định theo dân tộc của người cha. Đối với một số dân tộc còn theo chế độ mẫu hệ́, thì tên dân tộc được ghi theo dân tộc của người mẹ.

- Phân tổ chủ yếu
+Các đặc trưng nhân khầu học: Giới tînh; độ tuổi; tình trạng hôn nhân; tình hình sinh, chết, di cur,...;
+ Các đặc trưng kinh tế - xã hội: Trình độ học vấn; tình trạng hoạt động kinh tế,
+ Phân tổ theo vùng địa lý, các đơn vị hành chính.
- Kỳ công bố: 5 năm.
- Nguồn số liệu
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.


## 7. Dân số theo tôn giáo

## - Khái niệm, phương pháp tính

Trong điều tra thống kê, tôn giáo được hiểu theo hai cấp độ khác nhau:

+ Ngurời có niềm tin hoạ̃c tín ngưỡng vào một giáo lý tôn giáo nhất định;
+ Người đã gia nhập tín đồ của một tôn giáo. Tín đồ khác với tín ngưỡng ở chỗ, ngoài niềm tin hoặc đức tin, tín đồ còn phải thoả mãn một số tiêu chuẩn và được tổ chức tôn giáo kết nạp làm tín đồ của tôn giáo đó.
- Phân tổ chủ yếu
+ Giới tính;
+ Đơn vị hành chính;
+ Tôn giáo.
- Kỳ công bố: 5 năm.
- Nguồn số liệu
+ Tổng điều tra dân số và nhà ở;
+ Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ,
- Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.


## II. Mật độ dân số

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Mật độ dân số là số dân tính bình quân trên một kilômét vuông diện tích lãnh thổ.
Mật độ dân số được tính bằng cách chia dân số (thời điểm hoặc bình quân) của một vùng dân cư nhất định cho diện tích lãnh thổ của vùng đó. Mật độ dân số có thể tính cho toàn quốc hoạ̣c riêng từng vùng (nông thôn, thành thị, vùng kinh tế); từng tỉnh, từng huyện, từng xã, v.v... nhằm phản ánh tình hình phân bố dân số theo địa lỷ vào một thời gian nhất định.

Công thức tính:

$$
\text { Mật độ dân số }\left(n g u ̛ o ̛ ̀ i / \mathrm{km}^{2}\right)=\frac{\text { Số Lượng dân số (người) }}{\text { Diện tích lãnh thổ ( } \mathrm{km}^{2} \text { ) }}
$$

2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguổn số liệu

- Tồng điều tra dân số và nhà ớ;
- Điều tra dân số và nhà ơ giữa kẏ;
- Điều tra kiềm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0103. Tỷ số giới tính khi sinh

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ số giới tính khi sinh là số bé trai trên 100 bé gái trong tồng số trẻ sinh ra sống trong kỳ báo cáo (thường là một nām) của một khu vực.

Công thức tính:

$$
\begin{aligned}
& \text { Tẏ số giới tính } \\
& \text { khi sinh }
\end{aligned}=\frac{\begin{array}{c}
\text { Tổng số bé trai sinh ra sống của khu } \\
\text { vực trong kỳ báo cáo }
\end{array}}{\begin{array}{c}
\text { Tồng số số bé gái sinh ra sống của } \\
\text { khu vực trong kỳ báo cáo }
\end{array}} \times 100
$$

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

Số liệu về số trẻ em mợi sinh ra sống trong kỳ chia theo giới tính khai thác từ:

- Tồng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ớ giưa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Dữ liệu hành chính.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợ: Bộ Y tế.


## 0104. Tỷ suất sinh thô

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất sinh thô cho biết cứ 1.000 dân, $c \infty$ bao nhiêu trẻ em sinh ra sống trong năm.
Công thức tính:

$$
\operatorname{CBR}(\%)=\frac{B}{P} \times 1000
$$

Trong đ6:
B: Tổng số sinh trong năm;
$P$ : Dân số trung bình (hoặc dân số gĩ̛̛a năm).
2. Phân tổ chư yếu

- Giới tính của trẻ mới sinh;
- Thành thị/nông thôn;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng diều tra dân số và nhà ợ;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đînh;
- Điều tra nhân khẩu học và sức khỏe;
- Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0105. Tồng tỷ suất sinh

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng tỳ suất $\sinh$ (TFR) là số con đã sinh ra sống tính bình quân trên một phụ nữ (hoặc một nhóm phụ nđ̛̃) trong suốt thời kỳ sinh đẻ nếu người phụ nữ (hoặc nhóm phụ nữ) đó tuân theo các tỷ suất sinh đặc trung của một năm đã cho trong suốt thời kỳ sinh
đẻ (nói cách khác là nếu người phụ nữ kinh qua các tỷ suất sinh đặc trưng của những phụ nữ 15 tuổi, 16 tuổi, 17 tuổi,... , cho đến 49 tuối).

Công thức tính:

$$
\mathrm{TFR}=\sum_{\mathrm{x}=15}^{49} \frac{\mathrm{~B}_{\mathrm{x}}}{\mathrm{~W}_{\mathrm{x}}} \times 1000
$$

Trong đó:
$\mathrm{B}_{\mathrm{x}}$ : Là số trė sinh ra sống đã đăng ký trong năm của những bà mẹ $(\mathrm{x})$ tuổi;
x : Là khoảng tuổi 1 năm;
$W_{x}$ : Là số phụ nữ $(x)$ tuổi có đến giữa năm tính toán.
Các tỷ suất sinh đặc trung theo tuổi được cộng dồn từ $\mathrm{x}=15$ tới $\mathrm{x}=49$.
Trong thực tế, tổng tỷ suất sinh được tính bằng phương pháp rút gọn hơn. Trong trường hợp tỷ suất sinh đạ̣c trưng được tính cho nhơm 5 độ tuổi thì chỉ số (i) biểu thị các khoảng cách 5 tuổi, như: 15-19, 20-24,..., 45-49.

Công thức tính:

$$
\mathrm{TFR}=5 \times \sum_{\mathrm{i}=1}^{7} \frac{\mathrm{~B}_{\mathrm{i}}}{\mathrm{~W}_{\mathrm{i}}} \times 1000
$$

Trong đó:
$\mathrm{B}_{\mathrm{i}}$ : Là số trè sinh ra sống đã đăng ký trong năm của những bà mẹ thuộc nhóm tuồi (i);
i : Là khoảng 5 độ tuổi liên tiếp;
$\mathrm{W}_{\mathrm{i}}$ : Là số phụ nữ thuộc cùng nhóm tuổi (i) cớ đến giữa năm tính toán.
Hệ số 5 trong công thức trên nhằm áp dụng cho tỷ suất bình quân của nhóm 5 độ tuổi liên tiếp sao cho TFR sẽ tương xứng với tổng các tỷ suất đặc trưng từng độ tuối nêu trong công thức trên.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ cồng bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0106. Tỷ suất chết thô

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết thô cho biết cứ 1.000 dân, có bao nhiêu người bị chết trong kỳ (thường là một năm lịch). Cũng nhu tỷ suất siñh thô, tỷ suất chết thô bị tác động bởi nhiều đặc tưung dân số, đặc biệt là cơ cấu tuổi của đân số. Tỷ suất chết thô là thành phần không thê̂ thiếu trong việc tính tỷ suất tãng tự nhiên cũng như tỷ suất tăng chung của dân số.

Công thức tính:

$$
\operatorname{CDR}(\%)=\frac{D}{P_{t b}} \times 1000
$$

Trong đó:
CDR : Tỷ suất chết thô;
D : Tổng số người chết trong năm;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}$ : Dân số trung bình (hay dân số giữa năm).
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Nhóm nguyên nhân chết;
- Thành thì/nông thôn;
- Vùng và các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Biều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Dữ liệu hành chính.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0107. Tỷ lệ tăng dân số

## I. Tŷ lệ tăng dân số tự nhiên

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là mức chênh lệch giữa số sinh và số chết so với dân số trung bình trong kỳ nghiên curu, hoặc bằng hiệu số giữa tỷ suất sinh thô với tỷ suất chết thố của dân sổ trong kỳ (thường tính cho một năm lịch).

Công thức tính:

$$
\mathrm{NIR}=\frac{\mathrm{B}-\mathrm{D}}{\mathrm{P}_{\mathrm{t}}} \times 1000=\mathrm{CBR}-\mathrm{CDR}
$$

Trong đó:
NIR : Tỷ lệ tăng dân số tụ nhiên;
B : Số sinh trong năm;
D : Số chết trong năm;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}$ : Dân số trung bình (hoặc dân số có đến ngày 01 tháng 7) của năm;
CBR : Tỷ suất sinh thô;
CDR : Tỷ suất chết thô.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồa số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## II. Tỷ lệ tăng dân số chung

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tăng dân số chung (gọi tắt là tỷ lệ tăng dân số) là tỷ suất mà theo đó dân số được tăng lên (hay giảm đi) trong một thời kỳ (thường tính cho một năm lịch) do tăng tự nhiên và di cư thuần, được biểu thị bằng tỳ lệ phần trăm so với dân số trung bình (hay đân số có đến giữa năm).

Công thức tính:

$$
\mathrm{GR}=\mathrm{CBR}-\mathrm{CDR}+\mathrm{IMR}-\mathrm{OMR}
$$

Trong đó:
GR : Tỷ lệ tăng dân số chung;
CBR : Tỷ suất sinh thô;
CDR : Tỷ suất chết thô;
MR : Tỷ suất nhập cư;
OMR : Tỷ suất xuất cư.
Hay: $\quad G R=N I R+N M R$
Trong đó:
NIR : Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên;
NMR : Tỷ lệ đi cư thuần.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tống điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cở quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ suất nhập cư, xuất cư, tỷ suất di cư thuần
7. Khái niệm, phương pháp tính
a) Tỷ suất nhập cur

Tỷ suất nhập cư là số nguời từ đơn vị lãnh thổ khác (nơi xuất cư) nhập cur đến một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1.000 dân của đơn vị lãnh thồ đó (nơi nhập cư).

Công thức tính:

$$
\operatorname{IMR}(\%)=\frac{\mathrm{I}}{\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}} \times 1.000
$$

Trong đó:
IMR: Tỷ suất nhập cur;
I: Số người nhập cư trong năm;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}$ : Dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).
b) Tỷ suất xuất cu

Tỷ suất xuất cư là số người xuất cư của một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1.000 dân của đơn vị lãnh thổ đó.

Công thức tính:

$$
\operatorname{OMR}(\%)=\frac{O}{P_{t b}} \times 1.000
$$

Trong đó:
OMR: Tỷ suất xuất cur;
O : Số người xuất cư trong năm;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}$ : Dân số trung bình (hay dân số có đến giữa năm).
c) Tỷ suất di cư thuần

Tỷ suất di cư thuần là hiệu số giữa số người nhập cư và số người xuất cư của một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cúu (thường là một năm lịch) tính bình quân trên 1.000 dân của đơn vị lãnh thổ đó.

Công thức tính:

$$
\operatorname{NMR}(\%)=\frac{\mathrm{I}-\mathrm{O}}{\mathrm{P}_{\mathrm{tb}}} \times 1.000
$$

Trong đó:
NMR: Tỷ suất di cư thuần;
I: Số người nhập cư trong năm;
O : Số người xuất cư trong năm;
$\mathrm{P}_{\mathrm{tb} \text { : }} \quad$ Dân số trung bình (hay dân số giữa năm).
Hoặc: $\quad N M R=I M R-O M R$
Trong đó:
NMR: Tỷ suất đi cư thuần;
IMR: Tỷ suất nhập cư;
OMR: Tỷ suất xuất cư.
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Thành thịinông thôn;
- Vùng; tỉnh/thành phố trực thuộc trung uơng.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tồng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là chỉ tiêu thống kê chủ yếu cưa Bảng sống, biểu thị triền vọng một người mới sinh có thể sống được bao nhiếu nẳm nếu như mô hình chết hiện tại được tiếp tục duy tri.

Công thức tính:

$$
\mathbf{e}_{0}=\frac{\mathrm{T}_{0}}{\mathrm{l}_{0}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{e}_{0}$ : Tuổi thọ trung bïnh tính từ lúc sinh;
$\mathrm{T}_{0}$ : Tổng số năm của những người mới sinh trong Bảng sống sẽ tiếp tục sống được;
$1_{0}$ : Số người sống đến độ tuổi 0 của Bảng sống (tập hợp sinh ra sống ban đầu được quan sát).

Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh là một trong nhưng chì tiêu tổng hợp được tính từ Bảng sống.

Bảng sống (hay còn gọi là Bảng chết) là một bảng thống kê bao gồm những chi tiêu biểu thị mữc độ chết của dân số ở các độ tuổi khác nhau và khả năng sống của dân số khi chuyển từ độ tuổi này sang độ tuổi khác. Bảng sống cho biết từ một tập hợp sinh ban đầu (cùng một đoàn hệ), sẽ có bao nhiêu người sống được đến 1 tuổi, 2 tuồi, ..., 100 tuổi,...; trong số đó có bao nhiêu người ở mỗi độ tuổi nhất định bị chết và không sống được đến độ tuồi sau; những người đã đạt được một độ tuổi nhất định sẽ có xác suất sống và xác suất chết như thế nào; tuổi thọ trung bình trong tương lai lả bao nhiêu.
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tồng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cớ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0110. Tỷ lệ người khuyết tật

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ người khuyết tật là số phần trăm số người khuyết tật so vởi tổng dân số.
Người khuyết tật là người bị khiếm khuyết một hoặc nhiều bộ phận cơ thề hoặc bị suy giảm chức năng được biểu hiện dưới đạng tật khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp khó khăn.

Người khuyết tật được xác định theo phương pháp tiếp cận dựa vào khung Phân loại quốc tế về thực hiện chức năng (ICF) của Tổ chức Y tế Thế giới, theo đó đánh giá khả năng và mức độ thực hiện các chức năng của cấu trúc cơ thề đề từ đó đánh giá khuyết tật.

Công thức tính:
Tỷ lệ người khuyết tật

$$
=\frac{\text { Số người khuyết tật }}{\text { Dân số cùng thời điểm }} \times 100
$$

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại tật;
- Mức độ;
- Nguyên nhân;
- Nhóm tuồi;
- Giới tính;
- Tïnh/thành phố trục thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra người khuyết tật.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0111. Số cuộc kết hôn và tuổi kết hôn trung bình lần đầu

I. Số cuộc kết hôn

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của Luật hôn nhân và gia đỉnh về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn.

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:
a) Nam từ đủ 20 tuồi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Để có cái nhìn toàn diện về số cuộc kết hôn, thống kê sẽ phản ánh thực tế kết hôn, gồm:

- Kết hôn cơ đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;
- Kết hôn có đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình nhưng không đăng ký;
- Kết hôn không đủ điều kiện theo Luật hôn nhân và gia đình;
- Tảo hôn;
- Sống với nhau như vợ chồng.

Để bảo đảm ý nghĩa phân tích thống kê, chỉ tiêu này được tính thông qua tỷ suất kết hôn (hay tỳ suất kểt hôn thô).

Công thức tính:

$$
\mathrm{MR}(\%)=\frac{\begin{array}{c}
\text { Số cặ nam, nữ xác lập } \\
\text { quan hệ vợ chồng }
\end{array}}{\text { Dân số trung bình }} \times 1.000
$$

Trong đó: MR là tỷ suất kết hôn (thô).
2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Vùng, tỉnh/thành phố trụcc thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Nām.

## 4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Dữ liệu hành chính.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tư pháp (chịu trách nhiệ̀m thu thập số liệu thống kê đối với số cuộc kết hôn cơ đủ điều kiện theo Luật hôn nhần và gia đình).


## II. Tuổi kết hôn trung bình lần đầu

## 1. Khái niệm, phươong pháp tính

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu (SMAM) của dân số là số năm trung bình mà mổi người sẽ sống độc thân trong suốt cuộc đời của mình, nếu như thế hệ này có tỷ trọng độc thân theo độ tuối như tỳ trọng độc thân thu được tại thời điểm điều tra.

Tuổi kết hôn trung bình lần đầu của dân số là một trong những chi tiêu cơ bản của Bảng kết hôn, được tính bằng cách lấy tổng số người/nām của một đoàn hệ sống trong tinh trâng độc thân $\left(\mathrm{T}_{\mathrm{s}}\right)$ chia cho tổng số ban đầu của đoàn hệ đó $\left(\mathrm{l}_{0}\right)$. Sau một số phép biến đổi, phương pháp tính tổng quát trên được rút gọn theo công thức như sau:


## Trong đó:

SMAM: Tuổi kết hôn trung bình lần đầu;
$\mathrm{RS}_{2}$ : Số người/năm sống độc thân của đoàn hệ;
$\mathrm{RS}_{3}$ : Số người/năm sống độc thân của những người chưa bao giờ kết hôn;
RM: Số người đã từng kết hôn của đoàn hệ.
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng; tinhh/thành phố trụcc thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.


## 5. Cơ quan chịuu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cưc Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tư pháp.


## 0112. Tỹ lệ trẻ em đưới 05 tuồi đã được đāng ký khai sinh

## 1. Khái niệm; phương pháp tính

Trẻ em dưởi 05 tuổi được đăng kỷ khai sinh là số trè em dươi 05 tuổi tính từ ngày sinh ra và được cấp giấy khai sinh theo quy định của pháp luật.

Tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi đã được đăng ký khai sinh cho biết trong 100 trẻ em dưới 05 tuồi có bao nhiêu trè em đã được đăng ký khai sinh.

Công thức tính:
Số trè em dưới 05 tuổi đã được đăng ký
$\begin{gathered}\begin{array}{c}\text { Tỷ lệ̂ trė em dưới } 05 \\ \text { tuôí đã được đang } \\ \text { kỷ khai } \sinh (\%)\end{array}\end{gathered}=\frac{\text { khai sinh tính đến } 31 / 12 \text { năm báo cáo }}{\text { Số trẻ em dưới } 05 \text { tuổi tính đến 31/12 }} \begin{gathered}\text { năm báo cáo }\end{gathered}$

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Tinh/thành phố trục thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Nãm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ớ;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đỉnh;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hộ: Bộ Tư pháp, Bộ Y tế.


## 0113. Số trường hợp tử vong được đăng ký khai từ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số trường họp tử vong đự̛̣c đ̛ang ký khai từ là số trường họp chết được đăng ký khai từ trong kỷ nghiên cứu (thường là một năm lịch, từ $01 / 01$ đến $31 / 12$ ). Gồm cả các trường họp tuyê̂n bố chết theo bản ản/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sổ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch, đăng ký khai tử đúng hạn và đăng ký khai từ quá hạn.

Phưong pháp tính:
Tổng số việc đăng ký khai tử trong nước tại Ưy ban nhân dân cấp xã và số việc đăng ky̆ khai tự có yếu tố nước ngoài tại các Phòng Tư pháp trên phạm vi cả nước (gồm cả các trường hợp tuyên bố chết theo bản án/quyết định của tòa án và đã được ghi vào sồ việc thay đổi hộ tịch theo quy định tại Luật hộ tịch) trong một kỳ hạn về thời gian. Tồng số này gồm cả đăng ky̆ khai ư̛ đúng hạn và quá hạn, không gồm đăng kýl lại.

## 2. Phân tồ chủ yếu

- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Ky̆ công bố: Năm.
4. Nguồn sổ liệu: Chế độ bảo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tư pháp;
- Phối hợp: Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Y tế.


## 02. Lao động, việc làm và bình đẳng giới

## 0201. Lực lượng lao động

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Lực lương lao động (hay còn gọi là dân số hoạt động kinh tế hiện tại) gồm những người từ đủ 15 tuối trở lê̂n có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu (7 ngày trước thời điềm quan sát).
2. Phân tổ chư yếu
a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

- Giới tính;
- Trình độ chuyên môn ky thuật;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng.
b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:
- Giới tính;
- Nhóm tuồi;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0202. Số lao động có việc làm trong nền kinh tế

## 1. Khái niệm, phuơơng pháp tính

Lao động có việc làm là tất cả những người từ đủ 15 tuổi trở lên, trong thời gian tham chiếu có làm bất cứ việc gì (không bị pháp luật cấm) từ 01 giờ trở lên để tạo ra các sản phầm hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ̂ nhằm mục đích tạo thu nhập cho bản thân và gia đình.

Người có việc làm gồm cá những người không làm việc trong tuần nghiên cứu nhưng đang có một công việc và vẫn gắn bó chặt chẽ với công việc đó (vẫn được trả lương/công trong thời gian không làm việc hoặc chắc chắn sẽ quay trở lại làm sau thời gian không quá 01 tháng).

Ngoài ra, những trường hợp cụ thể sau đây cũng được coi là người có việc làm:
a) Người làm việc để nhận tiền lương, tiền công hay lợi nhuận nhưng đang tham gia các hoạt động tập huấn, đạ̀o tạo hoặc các hoạt động nâng cao kỹ năng do yêu cầu của công việc trong đơn vịi;
b) Người học việc, tập sự (kề cả bác sỹ thực tập) làm việc và có nhận được tiền lương, tiền công;
c) Người làm việc trong các hộ/cơ sở kinh tế của chính họ để sản xuất ra các sản phẩm hàng hơa và cung cấp địch vụ;
d) Sinh viên/học sinh/người nghì hưu trong thời kỳ tham chiếu có làm một công việc từ 1 giờ trở lên để tạo thu nhập;
đ) Người đang tìm kiếm việc làm nhưng trong thời kỳ tham chiếu có làm một công việc từ 1 giờ trở lên để tạo thu nhập;
e) Người đăng ký hoặc người nhận bảo hiểm thất nghiệp nhưng trong thời kỳ tham chiếu có làm một công việc từ 1 giờ trở lên để tạo thu nhập;
g) Người làm việc vì mục đích tiền công, tiền lương hoặc lợi nhuận nhưng các khoản tiè̀n lương, tiền công và lợi nhuận đó có thể không trà trực tiếp cho họ mà được tích lüy vào thu nhập chung của gia đình họ. Những người này gồm:

- Người làm việc trong các đơn vị kinh đoanh được tố chức bởi một thành viên gia đình đang sống cùng hộ hoặc khác hộ;
- Người thực hiện các phần việc, nhiệm vụ của một công việc làm công ăn lương được tổ chức bởi một thành viên gia đình đang sống cùng hộ hoặc khác hộ.

2. Phân tổ chư yếu
a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

- Giới tính;
- Trình độ chuyên môn ky thuật;
- Khu vực kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng.
b) Số liệu công bố hàng năm phân tồ theo:
- Giói tính;
- Nhóm tuối;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Nghề nghiệp;
- Vị thế việc làm;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê

## 0203. Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Người lao động đã qua đào tạo là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp trong thời kỳ tham chiếu đã hội đủ các yếu tố sau đây:
a) Người đã được đào tạo ở một trường hay một cơ sở đào tạo chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vự thuộc hệ thống giảo dục quốc dân từ 03 tháng trở lên và đã tốt nghiệp, đã được cấp bằng/chứng chi chứng nhận đạt một trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ nhất định, gồm sơ cấp nghề, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, trung cẩp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, đại học và trên đại học (thạc sỹ, tiến sỹ, tiến sỹ khoa học).
b) Hoặc người chưa qua một trường lớp đào tạo nào nhưng do tự học, do được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề, tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã từng làm công việc này với thời gian từ 3 năm trở lên (hay còn gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chi).

Công thức tính:

| Tỷ lê̂ lao động qua |
| :---: |
| đào tạo (\%) |$\quad=\frac{\text { Số lao động qua đào tạo }}{\text { Lực lượng lao động }} \times 100$

2. Phân tồ chủ yếu
a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng.
b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:
- Giới tính;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0204. Tỷ lệ thất nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Người thất nghiệp là những người tử đủ 15 tuối trợ lên mà trong thời kỳ tham chiếu hội đủ các yếu tố sau: Hiện không làm việc; đang tìm kiếm việc làm; sẵn sàng làm việc.

Số người thất nghiệp còn gồm những người hiện không có việc làm và sẵn sàng làm việc nhưng trong thời kỳ tham chiếu không tìm được việc do:

- Đã chắc chắn có một công việc hoặc một hoạt động sản xuất kinh doanh để bắt đầu sau thời kỳ tham chiếu;
- Phải tạm nghi (không được nhận tiền lương, tiền công hoặc không chắc chắn quay lại làm công việc cū) do cơ sở bị̣ thu hẹp hoặc ngừng sản xuất;
- Đang trong thời gian nghi thời vụ;
- Bận việc đột xuất của gia đình hoặc ốm đau tạm thời.

Tỷ lệ thất nghiệp là chỉ tiêu biểu hiện tỷ lệ so sánh số người thất nghiệp với lực lượng lao động.

Người thất nghiệp gồm cả những trường hợp: Sinh viên/học sinh/người nghi huu nhưng đang tìm việc (toàn thời gian hoặc bán thời gian) và sẵn sàng làm việc trong thời kỳ tham chiếu; người làm nội trợ (hoặc làm các công việc nhà) cho gia đình mình nhưng đang tìm việc (toàn thơi gian hoặc bán thời gian) và sẵn sàng làm việc trong thời kỳ tham chiếu.

Công thức tinh:

$$
\text { Tỷ̉ lệ thất nghiệp (\%) }=\frac{\text { Số người thất nghiệp }}{\text { Lực lượng lao động }} \times 100
$$

2. Phân tổ chủ yếu
a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

- Thành thị/nông thôn;
- Vùng.
b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:
- Giới tính;
- Độ tuổi;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0205. Tỷ lệ thiếu việc làm

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Người thiếu việc làm gồm những người có việc làm mà trong thời gian tham chiếu ( 07 ngày trước thời điểm quan sát) thoả mãn cả 3 tiêu chuẩn sau đây:
a) Mong muốn làm việc thêm giờ, nghĩa là: Muốn làm thêm một (số) công việc để tăng thêm giờ; muốn thay thế một trong số (các) công việc đang làm bằng một công việc khác để có thề làm việc thêm giờ; muốn tăng thêm giờ của một trong các công việc đ̛ang làm, hoặc kết hợp 3 loại mong muốn trên.
b) Sã̃n sàng làm việc thêm giờ, nghĩa là trong thời gian tới (ví dụ trong tuần tới) nếu có cơ hội việc làm thì họ sã̃n sàng làm thêm giờ ngay.
c) Thực tế họ đã làm việc dưới một nguỡng thời gian cụ thề đối với tất cả các công việc đã làm trong tuần tham chiếu. Các nước đang thực hiện chế độ làm việc 40 giờtuần, nguỡng thời gian để xác định tình trạng thiếu việc làm cùa nước ta là đã làm việc dưới 35 giờ trong tuần tham chiếu.

Tỷ lệ thiếu việc làm cho biết số người thiếu việc làm trong 100 người có việc làm.
Công thức tính:
Tỷ lệ thiếu việc làm (\%) $=\frac{\text { Số người thiếu việc làm }}{\text { Tồng số người đang làm việc }} \times 100$
2. Phân tổ chủ yếu
a) Số liệu công bố hàng quý phân tổ theo:

- Giới tính;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng.
b) Số liệu công bố hàng năm phân tổ theo:
- Giới tính;
- Trình độ chuyên môn kỹ thuật;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Thành thị/nông thôn;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0206. Năng suất lao động xã hội

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Năng suất lao động xã hội là chỉ tiều phản ánh hiệu suất làm việc của lao động, thường đo bằng tồng sản phẩm trong nước tính bình quân một lao động trong thời kỳ tham chiếu, thường là một năm lịch.

Công thức tính:

| Nāng suất lao động xã hội |
| :---: |
| (VND/lao động) |$=\frac{\text { Tổng sản phẩm trong nưởc (GDP) }}{\text { Tổng số người làm việc bình quân }}$

## 2. Phân tổ chủ yếu

Việc phân tổ chi tiêu Năng suất lao động xã hội phụ thuộc vào cách phân tổ tổng sản phẩm trong nước và số người làm việc bình quân. Trong điều kiện số liệu hiện nay, năng suất lao động được phân tổ theo ngành (hoặc khu vực) kinh tế và loại hình kinh tế.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

Số liệu dùng để tính năng suất lao động xã hội được lấy từ hai nguồn:

- Số liệu tổng sản phẩm trong nước (GDP) hàng năm do Tổng cục Thống kê tính tù các cuộc điều tra thống kê, chế độ báo cáo thống kê cấp bộ, ngành;
- Điều tra lao động và việc làm.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0207. Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Thu nhập của lao động đang làm việc là thu nhập từ tiền công, tiền lương và các khoản thu nhập khác có tính chất như lương gồm tiền làm thêm, tiền thưởng, tiền phụ cấp, tự kinh doanh, ... của những người lao động làm công ăn lương trong nền kinh tế. Các khoản thu nhập này có thể bằng tiền mặt hoặc hiện vật.

Thu nhập bình quân một lao động đang làm việc là tổng số tiền thu nhập thục tế tính bình quân một lao động làm công ăn lương, tự kinh doanh.

Công thức tính:

| Thu nhập bình quân của |
| :--- |
| lao động đang làm việc |$=\frac{\Sigma \mathrm{Wi} \times \mathrm{Li}}{\Sigma \mathrm{Li}}$

## Trong đó:

i: Thời gian tham chiếu (thường là 1 tháng);
Li: Số lao động làm công ăn lương tại thời điểm điều tra;
Wi: Thu nhập của lao động làm công ăn lương trong thời gian tham chiếu.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Nghề nghiệp;
- Ngành kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra lao động và việc làm.
5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ tham gia các cấp ủy đảng là số phần trăm phụ nữ giữ các chức vụ trong các cấp uỷ đảng các cấp so với tồng số người tham gia câc cấp uỳ đảng.

Công thức tính:


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Cấp uỷ;
- Dân tộc;
- Nhóm tuổi;
- Trình độ học vấn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

## 0209. Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội là số phần trăm nữ đại biểu Quốc hội so với tổng số đại biểu Quốc hội trong cùng nhiệm kỳ.

Công thức tính:


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Dân tộc;
- Nhóm tuổi;
- Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Vãn phòng Quốc hội,

## 0210. Tỷ lệ nữ đại biểu Hội đồng nhân dân

## 1. Kháí niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đại biều Hội đồng nhân dân cấp tinh/thành phố, huyện/quận/thị xã/thành phố, xã/phường/thị trẩn là số phần trăm nữ đại biểu Hội đồng nhân dân so với tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân cùng khoá.

Công thức tính:

2. Phân tổ chủ yếu

- Cấp hành chính;
- Dân tộc;
- Nhóm tuối;
- Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Đầu mỗi nhiệm kỳ.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nội vụ.

## 0211. Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền là số phần trăm nữ là lãnh đạo chính quyền so với tổng số lãnh đạo chính quyền.

Hệ thống chính quyền của Nhà nước Việt Nam gồm:
a) Cơ quan quyền lực nhà nước gồm Quốc hội ở cấp trung ương và Hội đồng nhân đân các cấp địa phương do nhân dân trực tiếp bầu ra và thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước;
b) Cơ quan hành chính gồm Chính phủ ở cấp trung ương và Ưy ban nhân dân các cấp địa phương do co quan quyền lực tương ưng bầu ra;
c) Cơ quan xét xử gồm Tỏa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao và Toà án nhân dân các cấp địa phương;
d) Cơ quan kiểm sát gồm Viện kiềm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện kiểm sát nhân dân các cấp địa phương.

## Chức vụ lãnh đạo chính quyền gồm:

- Cấp Trung ương, gồm:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Quốc hội; Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm các Ửy ban của Quốc hội; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc; Vụ trương, Pho Vụ trương và tương turong;
+ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước;
+ Thủ tuớng, Phó Thủ tuơong Chính phủ;
+ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ; Thứ trưởng và tương đương; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng và tương đương; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng, Phó Vụ trưỡng và tương đưong;
+ Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp cao; Tổng cục trưởng, Phơ Tổng cục trưởng và tương đương; Cục trường, Phó Cục trương và tương đương; Vụ trường, Phó Vụ trương và tương đương;
+ Viện trường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trường và tương đương; Cục trưởng, Phó Cục trưởng và tương đương; Vụ trưởng, Phó Vụ trường và tương đương.
- Cấp tinh:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh;
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ửy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở và tưong đương;
+ Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp tỉnh; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tinh.
- Cấp huyện:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp huyện;
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ưy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trương phòng các phòng chuyên môn thuộc Ừy ban nhân dân.
+ Chánh án, Phó Chánh án, Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa án nhân dân cấp huyện; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.
- Cấp xã:
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân đân cấp xã;
+ Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
Công thức tính:
Tỷ lệ nữ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo chính quyền $(\%) \quad=\overline{\text { Tồng số lãnh đạo chính quyền cùng khóa }} \times 100$


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Khối các cơ quan Nhà nước;
- Cấp hành chính;
- Dân tộc;
- Nhón tuối;
- Trình độ học vấn.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họ̣p: Bộ Nội vụ, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao.
6. Doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp
7. Số cơ sở, lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp

Cơ sở kinh tế, sự nghiệp (đơn vị cơ sở) được khái niệm nhur sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ, sự nghiệp, hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội - nghể nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức tôn giáo, tín ngưỡng...;
- Có chủ thể quản lý hoạ̣c người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;
- Có địa điểm xác định;
- Có thời gian hoạt động liên tục hoặc định kỳ (theo mùa vụ hoặc theo tập quán kinh doanh,$\ldots$ ).

Đơn vị cơ sở có thể là một nhà máy, xí nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khách sạn, nhà hàng, cưa hàng, điểm sản xuất, điểm bán hàng, nhà ga, bến cảng, trường học, bệnh viện, nhà thờ hoặc đền, chùa...

Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp là tổng số lượng cơ sờ thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong các ngành kinh tế quốc dân (trừ các ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản; hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc) tại thời điểm thống kê trên lânh thổ Việt Nam.

Số cơ sở kinh tế, sự nghiệp gồm:

- Số cơ sở là trụ sở chính của doanh nghiệp (trụ sở chính của doanh nghiệp là co sở có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý hoạt động của các cơ sở khác trong cùng hệ thống tổ chức, quàn lý của doanh nghiệp).
- Số cơ sở là chi nhánh, đơn vị sản xuất kinh doanh phụ thuộc, chịu sự quản lý giám sát của trụ sở chính hoặc một cơ sở chi nhánh khác; cơ sở sản xuất kinh doanh phụ thuộc có thể là một chi nhánh, một văn phòng đại diện của một doanh nghiệp, hoặc của một cơ quan hảnh chính, sự nghiệp, kể cả trường hợp cơ sở đó chi là một bộ phận sản xuất kinh doanh nằm ngoài địa điểm của doanh nghiệp (hoặc cơ quan hành chính sư nghiệp). Trong trường hợp doanh nghiệp không có các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc (gọi là doanh nghiệp đơn) thì doanh nghiệp chi là một đơn vị cơ sở duy nhất.
- Cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề là cơ sở sản xuất kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhơm người cùng sở hữu (sở hữu cá thề, tiểu chủ), chưa đăng ký hoạt động theo Luật doanh nghiệp (thuộc loại hình doanh nghiệp).
- Cơ sở sự nghiệp hoạt động trong các ngành khoa học công nghệ; giáo dục đào tạo; y tế, cứu trợ xã hội; thề thao, va̛n hoá; hoạt động hiệp hội hoạt động tôn giáo... (gọi chung là khu vực sự nghiệp).
b) Số lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp

Số lao động trong các cơ sở kinh tế, sự nghiệp là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trông các cơ sở này tại thời điểm thống kê, gồm lao động làm đầy đủ thời gian; lao động làm bán thời gian; lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và khồng có thời hạn); lao động gia đình không được trả lương, trả công; lao động thuê ngoài; lao động trực tiếp; lao động gián tiếp... kề cà những người đang nghi chờ việc hay chờ chế độ nghi hưu, nhưng vẩn thuộc đơn vị cơ sở quản lý.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Quy mô;
- Loại cơ sở (kinh tế, sự nghiệp, hiệp hội);
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ưong.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu: Tổng điều tra kinh tế.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0302. Số cơ sở, lao động trong các cơ sở hành chính

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số cơ sở hành chính

Co sở hành chính (đơn vị cơ sở) được khái niệm nhu sau:

- Là nơi trực tiếp diễn ra hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc;
- Có chủ thể quản lý hoặc người chịu trách nhiệm về các hoạt động tại địa điểm đó;
- Có địa điểm xác định, thời gian hoạt động liên tục.

Đơn vị cơ sở có thể là một cơ quan hoặc chi nhánh của cơ quan hành chính.
Số cơ sở hành chính là tổng số lượng cơ sở thỏa mãn khái niệm nêu trên, hoạt động trong ngành $O$ theo hệ thống ngành kinh tế quốc đân Hoạt động của Đảng Cộng sản, tố chức chính trị xã hội, quản lý nhà nước, an ninh, quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc tại thời điểm thống kể trên lãnh thổ Việt Nam.
b) Số lao động trong các cơ sở hành chính

Số lao động trong các cơ sở hành chính là toàn bộ số lao động hiện đang làm việc trong các co sở này tại thời điềm thống kê, gồm lao động trong biên chế; lao động hợp đồng (có thời hạn và không có thời hạn). Kề cả nhưng người đang nghỉ chờ việc hay chờ chế độ nghỉ hưu, nhưng vẫn thuộc đơn vị quản lý.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Quy mô;
- Tinhh/thành phố trục thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liê̂u: Điều tra cơ sở hành chính.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nội vụ.

## 0303. Số hộ, lao động kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản là tất cá những hộ có toàn bộ hoặc phần lớn lao động tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản, tụ tố chức sản xuất, tự quyết định mọi vấn đề về sản xuất kinh doanh của mình.

Hộ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản gồm những hộ tiến hành các hoạt động:

- Hoạt động trồng trọt: Làm đất, gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch sản phẩm các loại cây nông nghiệp;
- Hoạt động chăn nuôi: Chăn nuôi gia súc, gia cầm, chăn nuôi khác;
- Hoạt động địch vụ nông nghiệp: Dịch vụ trồng trọt, dịch vụ chăn nuôi, dịch vụ sau thu hoaach...;
- Trồng rừng và chăm sóc rừng; khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; dịch vụ lâm nghiệp;
- Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản: Nuôi cá, nuôi tôm và các loại thuý sản khác (kể cả nuôi lồng, bè) trên các loại mặt nước ngọt, mặn, lợ;
- Hoạt động khai thác thuỷ sản: Khai thác thuỷ sàn bằng các phương tiện cơ giới hoặc thủ công trên các loại mặt nước ngọt, mặn, lọ.
b) Số lao động trong các hộ kinh tế cá thể nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản

Là tất cả những người trong độ tuổi lao động (nam từ đủ 15 đến dưới 60 tuổi, nữ từ đủ 15 đến dưới 55 tuổi) cùa các hộ kinh tế cá thể nông, lâm nghiệp và thuỷ sản có khả năng tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh (không gồm những người bị tàn tật, mất sức lao động không tham gia sản xuất kinh doanh và học sinh, sinh viên trong độ tuổi lao động còn đang đi học) bất kề những người này đang có việc làm hoặc chưa có việc làm.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Quy mô;
- Ngành kinh tế;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giưa kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.
6. Số doanh nghiệp, lao động, vốn, thu nhập, lọi nhuận của doanh nghiệp

## 1. Khái niệ̣m, phương pháp tính

- Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Theo loại hình, để thuận lợi cho mục đích thống kê trong tổng hơp đầy đủ số liệu theo thành phần kinh tế, quy ước doanh nghiệp được chia ra các loại như sau:

+ Doanh nghiệp nhà nước gồm doanh nghiệp $100 \%$ vốn nhà nước do Trung ương, địa phương quản lý và doanh nghiệp cổ phần vốn trong nước mà nhà nước chiếm giữ trên $50 \%$ (để thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu, quy ước nếu nhà nước chiếm giữ trên $50 \%$ vốn chủ sở hữu được tính là đoanh nghiệp nhà nước).
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm các doanh nghiệp vốn trong nước mà nguồn vốn thuộc sở hữu tư nhân của một hay nhóm người hoặc có sở hữu nhà nước nhưng chiếm từ $50 \%$ vốn điều lệ trở xuống.
+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiê̂́p cưa nước ngoài, không phân biệt tỷ lệ vốn của bên nước ngoài góp. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gồm doanh nghiệp $100 \%$ vốn nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh giữa nước ngoài với các đối tác trong nước.
- Lao động trong doanh nghiệp là toàn bộ số lao động do doanh nghiệp quản lý, sử dụng và trả lương, trả công.
- Nguồn vốn trong doanh nghiệp là toàn bộ số vốn của doanh nghiệp được hình thành từ các nguồn khác nhau: Nguồn vốn chủ sở hữu và các khoản nợ phải trả của doanh nghiệp.
- Thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp là tổng các khoản mà người lao động nhận được do sự tham gia của họ vào quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thu nhập của người lao động gồm tiê̂n lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp, thu nhập khảc có tính chất như lương; bảo hiểm xã hội trả thay lương; các khoản thu nhập khác không tính vào chi phf sản xuất kinh doanh.
- Lợi nhuận trong doanh nghiệp là số lợi nhuận thu được trong năm của doanh nghiệp từ các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và các hoạt động khác phát sinh trong năm trước khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (lợi nhuận trước thuế).


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Quy mô của doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Riêng lao động phân tổ thêm giới tính.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệ̣n thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0305. Giá trị tăng thêm trên 01 đồng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Giá trị tăng thêm trên một đồng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp là tỳ lệ giữa tồng giá trị tăng thêm trong kỳ chia cho tổng giá trị tài sản cố định trong cùng kỳ nghiên cứu. Chỉ tiêu này nói lên, trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm) một đồng giá trị tài sản cố định của doanh nghiệp tạo ra được bao nhiêu đồng giá trị tăng thêm.

Công thức tính:

$$
H=\frac{Q}{K}
$$

Trong đó:
H: Giá trị tăng thêm tạo ra trên một đồng tài sản cố định;
Q: Giá trị tăng thêm tạo ra trong kỳ nghiên cứu;
K: Giá trị tài sản cố định (theo giá còn lại) bình quân kỳ nghiên cứu.

## 2. Phân tổ chư yếu

- Quy mô theo vốn của doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0306. Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Trang bị tài sản cố định bình quân một lao động của doanh nghiệp là tỷ lệ so sánh giữa tổng giá trị tài sản cố định với tồng số lao động của doanh nghiệp trong một thời điểm (đầu, hoặc cuối năm) hay trong một thời kỳ (bình quân một năm), là giá trị tài sản cố định tính bình quân một lao động của doanh nghiệp trong kỳ nghiên cứu.

Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động của doanh nghiệp cơ thể tính theo nguyên giá tài sản cố định (giá ban đầu) hoặc giá trị cờn lại của tài sản cố định.

Công thức tính:

$$
M_{K}=\frac{\bar{K}}{\bar{L}}
$$

Trong đó:
$M_{K}$ : Trang bị tài sản cố định bình quân 1 lao động;
$\bar{K}$ : Giá trị tài sản cố định bình quân của doanh nghiệp sử dụng trong kỳ, được tính bằng trung bình cộng giá trị tài sản cố định đầu kỳ và cuối kỳ;
$\bar{L}$ : Số lượng lao động bình quân của doanh nghiệp trong kỳ, được tính bằng trung bình cộng số lao động đầu kỳ và cuối kỳ.
2. Phân tổ chủ yếu

- Quy mô doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tinh/thành phố trục thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
5. Cở quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0307. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Tỷ suất lợi nhuận tính theo doanh thu

Là tỷ lệ so sánh giữa tổng số lợi nhuận trước thuế thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong năm với tổng doanh thu của doanh nghiệp, phản ánh một đồng doanh thu tạo ra trong kỳ có bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Công thức tính:


Trong đó: Doanh thu trong kỳ gồm:

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

Doanh thu thuần về bán = Doanh thu bán hàng và _ Các khoản giảm trừ hàng và cung cấp dịch vụ $=$ cung cấp dịch vụ - doanh thu

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ phản ánh tồng doanh thu bán hàng hóa, thành phầm, bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ trong năm của doanh nghiệp.
+ Các khoản giảm trừ doanh thu phản ánh tổng hợp các khoản được ghi giàm trừ vào tổng doanh thu trong nảm, gồm các khoản chiết khấu thương mại; các khoản giảm giá hàng bán; doanh thu hàng bán bị trả lại và các khoản thuế: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp nộp thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp trực tiếp phải nộp tương ưng với số doanh thu được xác định trong năm.
- Doanh thu hoạt động tài chính: Phản ánh doanh thu tiền lãia, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận được chia và doanh thu hoạt động tài chính khác trong năm của doanh nghiệp, gồm:
+ Tiền lãi: Lãi cho vay, lãi tiền gửi ngân hàng, lăi bán hàng trả chậm, trả góp, lãi đầu tư trái phiếu, tín phiếu, chiết khấu thanh toán được hưởng do mua hàng hoá, dịch vụ;...
+ Cổ tức, Iọ̣i nhuận được chia;
+ Thu nhập về hoạt động đầu tư mua, bán chứng khoán ngắn hạn, dài hạn;
+ Thu nhập về thu hồi hoặc thanh lý các khoản vốn góp liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư vào công ty con, đầu tư vốn khác;
+ Thu nhập về các hoạt động đầu tư khác;
+ Lãi tỷ giá hối đoái;
+ Chênh lệch lãi do bán ngoại tệ;
+ Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn;
+ Các khoản doanh thu hoạt động tài chinh khác.
- Thu nhập khác: Phản ánh các khoản thu nhập khác, các khoản doanh thu ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm của doanh nghiệp, gồm:
+ Thu nhập từ nhượng bán, thanh lý tài sản cố định;
+ Chênh lệch lâi do đánh giá lại vật tư, hàng hoá, tài sản cố định đưa đi góp vốn liên doanh, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác;
+ Thu nhập từ nghiệp vụ bán và thuê lại tài sản;
+ Thu được tiền phạt do khách hàng vi phạm hợp đồng;
+ Thu các khoản nợ khó đòi đã xữ lý xóa sồ;
+ Các khoản thuế được ngân sách nhà nước hoàn lại;
+ Thu các khoản nợ phải trả không xác định được chủ;
+ Các khoản tiền thưởng của khách hàng liên quan đến tiêu thụ hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ không tính trong doanh thu (nếu có);
+ Thu nhập quà biếu, quà tặng bằng tiền, hiện vật của các tổ chức, cá nhân tă̆ng cho doanh nghiệp;
+Các khoản thu nhập khác ngoài các khoản nêu trên.
b) Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn

Là tỷ lệ so sánh giữa tồng số lợi nhuận trước thuế thu được từ các hoạt động sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong năm với tồng nguồn vốn bình quân trong kỳ, phản ánh một đồng vốn sinh ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận.

Công thức tính:
Tỷ suất lợi nhuận tính theo vốn $\quad=\frac{\text { Lợi nhuận trưởc thuế }}{\text { Nguồn vốn bình quân trong kỳ }}$

Trong đó:


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Quy mô doanh nghiệp;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tinh/thành phố trực thuô̂c trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 04. Đầu tư và xây dựng

## 0401. Vốn đầu tur thực hiện toàn xã hội

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội là toàn bộ tiền vốn bỏ ra (chi tiêu) để làm tăng hoặc duy trì năng lực sản xuâ̂́t và nguồn lực để nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của toàn xã hội trong một thời kỳ nhất địnn (tháng, quý, năm).

Nội hàm của vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội gồm các nội dung sau:
a) Vốn đầu tư tạo ra tài sản cố định là chi phí làm tăng thêm giá trị tài sản cố định, gồm vốn đầu tư xây dựng mới nhà cửa, vật kiến trúç, mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản và chi phí cho sưa chữa lớn tài sản cố định (tực là những chí phí bằng tiền để tạo mới, mở rộng, xây dựng lại, khôi phục hoặc nâng cấp năng lực sàn xuất cưa tài sản cố định của nền kinh tế). Toàn bộ chi phí cho việc thăm dò, khảo sát thiết kế và quy hoạch xây dựng chuần bị cho việc đầu tư cũng như chi phí lắp đặt máy móc thiết bị cũng được tính vào khoản mục này.
b) Vốn đầu tư làm tăng tài sản lưu động là chi phí duy trì và phát triển sản xuất gồm vốn đầu tư mua nguyên liệu, vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu, phụ tùng thay thế, vật liệu thiết bị xây dựng cơ bản. Đây là khoản vốn lưu động được bổ sung trong kỳ nghiên cứu.
c) Vốn đầu tư thực hiện khác gồm tất cả các khoản đầu tư của xã hội nhằm tăng năng lực phát triển của xã hội. Sự phát triển của xã hội ngoài yếu tố là tăng tài sản cố định, tài sản lưu động còn yếu tố tăng nguồn lực khác như: Nâng cao dân trí, tăng cương phúc lợi xa̛ hội, cải thiện môi trương sinh thái, hỗ trợ các chương trình phòng chống tệ nạñ xã hội và các chương trình phát triển khác như chương trình, mục tiêu quốc gia nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng, kế hoạch hóa gia đình; Chương trình bảo vệ động vật quý hiếm; Chương trình phổ cập giáo dục, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực; Chương trình xóa đói giảm nghèo v.v...

Trên phạm vi quốc gia, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội không gồm những khoản đầu tư có tính chất chuyển nhượng quyền sử dụng hoặc quyền sờ hữu giữa các cá nhân, hộ dân cur, các doanh nghiệp, tổ chức... nhưng không làm tăng tài sản cố định, tài sản lưu động của toàn bộ nền kinh tế trong phạm vi cả nước, như: Chuyền nhượng đất đai, nhà ơo, cửa hàng, thiết bị máy móc và các tài sàn cố định khác đã qua sử dụng.

Vốn đầu tư thực hiệ̣n toàn xã hội được phân tồ theo nguồn vốn đầu tự, khoản mục đầu tư, loại hình kinh tế, ngành kinh tế, tỉnh/thành phố trung ương được đầu tư.

- Chia theo nguồn vốn đầu tư:
+ Vốn ngân sách nhà nước là khoản chi của ngân sách nhà nước để chuần bị đầu tư và thực hiệnn các chương trinhh, dựán đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và các chương trình, dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và một số nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của pháp luật.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước để bố trí cho các dự án hạ tầng kinh tế - xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước gồm vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và vốn đầu tư từ ngân sách địa phương.

Các nguồn vốn đầu tư có tính chất ngân sách nhà nước lấy từ các khoản phi, lệ phí, quảng cáo, xố số kiến thiết, quỹ đất... để đẩu tư cũng được tính là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước.

+ Vốn trái phiếu Chính phủ là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Bộ Tài chính phát hành để huy động vốn đầu tư cho chương trình, dự án đầu tư cụ thề thuộc phạm vi đầu tư của Nhà nước.

Ơ địa phương, có vốn trái phiếu chính quyền địa phương là nguồn vốn đầu tư từ loại trái phiếu do Ừy ban nhân dân cấp tỉnh phát hành nhằm huy động vốn đầu tư cho công trình dự án đầu tư của địa phương.

+ Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là vốn đầu tư cho những dụ án đầu tư mà chủ đầu tư có thê̂ vay vốn hưởng lãi suất ưu đãi đề đầu tư trong những ngành, Iñhh vực quan trọng, chương trình kinh tế lớn của Nhà nước, các vùng khó khăn nhà nước khuyê̂n khích đầu tư bảo đảm có hiệu quả kinh tế - xã hội, có khà năng hoàn trả vốn vay.

Các dự án đầu tư được vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước là các dự án thuộc danh mục các dự án vay vốn tín dụng đầu tư ban hành kèm theo Nghị định hiện hành quy định về tín dụng đấu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.
+Vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ là nguồn vốn đầu tư được hình thành từ hoạt động hợp tác phát triển giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nhà tài trợ là Chính phủ nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tồ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia.

Vốn ODA gồm ODA viện trợ không hoàn lại và ODA vốn vay.
Vốn vay ưu đãi là hình thức cung cấp vốn vay có điều kiện ưu đãi hơn so với vay thương mại nhưng yếu tố không hoàn lại chưa đạt tiêu chuẩn của ODA vốn vay.

Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi do Chính phủ Việt Nam vay để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Nhà nước được tính là nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước phần vốn nước ngoài.

+ Vốn vay gồm vay ngân hàng thương mại vả vốn vay từ các nguồn khác. Đây là khoản tiền mà chủ đầu tư đi vay từ các tổ chức tín dụng trong nước (khồng kể tín dụng đầu tư của Nhà nước đā nêu ở trên), vay các ngân hàng nước ngoài, vay các tồ chức quốc tế và vay các tổ chức, cá nhân khác để đầu tư sản xuất kinh doanh.
+ Vốn tự có là nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ đầu tư được hình thành từ lọ̣i nhuận, trích ra đề đầu tư; từ tiền thanh lý tài sản, từ khấu hao tài sản cố định, từ các quỹ, huy động cồ phần, góp vốn liên doanh của các bên đối tác liên doanh...
+ Vốn khác là nguồn vốn đóng gớp tự nguyện, cho, biếu, tặng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, là nguồn vốn huy động ngoài các nguồn vốn trên.
- Chia theo khoản mục đầu tu:

Vốn đầu tư được chia thành: Đầu tư xây dựng cơ bản; mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản; sửa chữa, nâng cấp tài sàn cố định; bổ sung vốn lưu động bằng nguồn vốn tự có; đầu tư khác.

Trong đó, vốn đầu tư xây dựng cơ bản là bộ phận chiếm tỷ trọng lởn nhất, mặc dù không gồm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; chi phí đào tạo công nhân kỹ thuật và cán bộ quản lý sản xuất; tiền thuê đất hoặc mua quyền sử dụng đất.

Vốn đầu tư xây dựng cơ bản là chi tiêu phản ánh toàn bộ những chi phị được biểu hiện thành tiền dùng cho việc xây mới, mở rộng, xây dựng lại và khôi phục tài sản cố định trong một thời kỳ nhất định, bao gồm: Chi phí khảo sát, quy hoạch; chi phí chuẩn bị đầu tư và thiết kế; chi phí xây dựng; chi phí mua sắm, lắp đặt thiết bị và các khoản chi phí khác ghi trong tổng dụ toán.

Tùy theo mục đích nghiên cứu, vốn đầu tư xây dựng cơ bản có thể được phân tổ theo các tiêu thức khác nhau. Cùng với những phân tồ theo ngành kinh tế, theo tỉnh/thành phố (theo địa bàn), thì vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn được phân theo yếu tố cấu thành với 3 nhóm chính:

+ Vốn đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết bị (vốn xây lắp) là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản chi cho việc xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị của công trình gồm chi phí xây dựng công trình, chi phí lắp đặ̣ máy mớc, thiết bị vào vị trí công trình, chi phí hoàn thiệnn công trình.
+ Vốn đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị (vốn thiết bị) là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản chi cho việc mua sắm máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ, gia súc đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định theo quy định hiện hành, gồm: Giá trị thiết bị, máy móc, dựng cụ, khí cư, gia súc được coi là tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bảo quản, gia công, kiểm tra máy móc, thiết bị và các dụng cụ, khí cụ trước khi đưa vào lắp đặt. Vốn thiê̂t bị gồm cả giá trị mua sắm thiết bị máy móc cần lắp đặt và thiết bị máy móc không cần lắp đặt.
+ Vốn đầu tư xây dựng cơ bản khác là phần vốn đầu tư xây dựng cơ bản không thuộc vốn xây lắp và vốn thiết bị, gồm: Chi phí tư vấn, đầu tư khảo sát, thiết kế, chi quản lý, chi giải phóng mặt bằng, chi đào tạo lao động tiếp nhận và vận hành công trình, các khoàn chi khác.
- Chia theo loại hình kinh tế, vốn đầu tư chia thành 3 loại hình kinh tế:
+ Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế nhà nước;
+ Vốn đầu tư cho khu vực kinh tế ngoài nhà nước;
+ Vốn đầu tư cho khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
- Chia theo ngành kinh tể: Vốn đầu tư được chia theo các ngành kinh tế trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam (VSIC).
- Chia theo địa bàn tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

2. Phân tổ chủ yếu
a) Kỳ tháng phân tồ theo cấp quản lý (cấp trung ương và cấp địa phương).
b) Kỳ quý phân tồ theo loại hình kinh tế.
c) Kỷ năm phân tổ theo:

- Nguồn vốn đầu tư;
- Khoản mục đầu tur;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông nghiệp;
- Dữ liệu hành chính;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tài chính.


## 0402. Tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tỷ lệ phần trăm giưa vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội so với tồng sản phầm trong nước của một thời kỳ xác định.

Công thức tính:

2. Phân tổ chử yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;
- Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0403. Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (ICOR)

## 1. Khải niệm, phương pháp tính

Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư (Hệ số ICOR) là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh cần bao nhiêu đồng vốn đầu tự thực hiện tăng thêm đề tăng thêm 1 đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP). Hệ số ICOR thay đồi tuỳ theo thực trạng kinh tế - xã hội
trong từng thời kỳ khác nhau, phụ thuộc vào cơ cấu đầu tư và hiệu quả sử dụng đồng vốn. Nếu hệ số ICOR thấp, chứng tỏ đầu tư có hiệu quẳ cao và ngược lại.

Công thúc tính:

$$
\operatorname{ICOR} \quad=\frac{V_{1}}{G_{1}-G_{0}}
$$

Trong đó:
ICOR - Hiệu quả sử dụng vốn đầu tư;;
$\mathrm{V}_{1}$ - Vốn đầu tư thực hiện của năm nghiên cứu;
$\mathrm{G}_{1}$ - Tổng sản phầm trong nước của năm nghiên cứu;
$\mathrm{G}_{0}$ - Tổng sản phẩm trong nước của năm trước năm nghiên cứu.
Các chỉ tiêu về vốn đầu tư thực hiện và tổng sàn phẩm trong nước để tính hệ số ICOR phải được tính theo cùng một loại giáa: Giá hiện hành hoặc giá so sánh. Khi tính theo giá hiện hành phải tính theo giá hiện hành của cùng một nām, cụ thề phải chuyển GDP của năm trước năm nghiên cứu ( $G_{o}$ ) về giá hiện hành của năm nghiền cứu (giá hiện hành dùng để tính $\mathrm{G}_{1}$ ).

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kĩnh tế;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0401;
- Như nguồn số liệu cưa chỉ tiêu 0501.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0404. Năng lực mới tăng của nền kinh tế

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Năng lực mới tăng của nền kinh tế là kết quả của hoạt động đầu tư tạo ra từ việc xây mới nhả cửa, vật kiến trúc, đầu tư tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản và đầu tư cho sửa chữa tài sản cố định (mở rộng, khôi phục, nâng cấp năng lực sản xuất của tài sản cố định) biểu hiện dưới hình thái hiện vật là các công trình xây dựng, các phương tiện, thiết bị máy móc và các loại tài sản cố định khác dưng cho sàn xuất được đầu tư hoàn thảnh đưa vào sử dụng trong kỳ nghiên cứu.

Năng lực mới tăng trong năm được tạo ra cho các ngành kinh tế, các loại bình kinh tế là rất lớn, được biểu hiện ở rất nhiểu thể loại khác nhau, như: Đường sá, cầu cống, sân bay, bến cảng, công trình thủy lợi, nhà máy, công trình điện, bệnh viện, trường hịc, trạm truyền hình, bảo tàng, nhà văn hóa,...

Phương pháp tính:
Năng lực mới tăng là khả năng sản xuất hoặc phục vụ sản xuất tính theo thiết kế khi nghiệm thu bàn giao tài sản cố định đưa vào sử dụng. Đơn vị tính được tính theo đơn vị tính của năng lực thiết kế khi bàn giao đưa vào sử dụng.

Trường hợp mở rộng, đổi mới thiết bị hoặc khôi phục từng phần của tài sản cố định (công trình, hạng mục công trình xây dựng, máy móc thiết bị...) thì chỉ tính phần năng lực mới tăng thêm do đầu tư mới tạo ra (không được tính phần năng lực của công trình, hạng mục công trình cũ).
2. Phân tổ chủ yếu: Ngành đầu tư.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra vốn đầu tư thực hiện;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Dữ liệu hành chính.
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0405. Diện tích sàu xây dựng nhà ở hoàn thành

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích sàn xây dưng nhà ở hoàn thành là tổng diện tích nhà ở được xây dưng hoàn thành bàn giao trong kỳ (thường là một nām) được sừ dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia đinh hoặc cá nhân.

Phương pháp tính:
Diện tích sàn xây dựng nhà ở hoà̀n thành gồm diện tích của các ngôi nhà được xây dựng mới trong năm và diện tích của các phòng được xây mới do mở rộng hoặc nâng tầng các nhà ở cũ hiện có.
a) Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, gồm nhà chung cư được xây đựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dụng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Đối với căn hộ chung cư là tổng diện tích sàn xây dựng sử dụng để ở và sinh hoạt của hộ, không tính diện tích sử dụng chung cho các hộ trong nhà chung cư như: Diện tích cẩu thang, đường đi, hành lang chung, nhà bếp, nhà vệ sinh sử dụng chung, phòng bảo vệ, phòng văn hóa,...
b) Nhà ở riêng lẻ là nhà ở được xây dựng trên thửa đất ở riêng biệt thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, hộ gia đỉnh, cá nhân, gồm nhà biệt thự, nhà ơ liền kề và nhà ở độc lập.

Đối với nhà riêng lẻ (gồm cả nhà biệt thự) là tổng diện tích sàn xây dựng sử dụng để ở và sinh hoạt của hộ, gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng đọc
sách, giải trí.. và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà. Không tính diện tích của những ngôi nhà riêng lẻ̉ không dùng cho mục đích đề ở của hộ như: Nhà chān nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho được xây dựng riêng ngoài ngôi nhà chính để ớ.

- Đối với nhà ở một tầng, thì ghi tổng diện tích phần nền nhà tính cả tường (phần có trần, mái che) của ngôi nhà đó; trường hợp có tường, khung cột chung thì chỉ tính $1 / 2$ diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó.
- Đối với nhà nhiều tầng, thì ghi tổng diện tích (phần có trần, mái che) của các tầng; trường hợp có tường, khung cột chung ở các tầng, thì chi tính $1 / 2$ diện tích mặt bằng của tường, khung cột chung đó.
- Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng đề ơ, thì không tính diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ $2,1 \mathrm{~m}$ trở lên, có bao che và được sử dụng để ở, thì được tính diện tích.


Hành lang
Diện tích căn hộ được tính theo đường

## Quy ước:

- Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng liền kề với ngôi nhà mà hộ đang ở (chung hoặc liền tường), thì tính diện tích của khu bếp và khu vệ sinh đó vào tổng diện tích của ngôi nhà của hộ.
- Nếu khu bếp và khu vệ sinh được xây dựng hoàn toản tách rời (độc lập) với ngôi nhà mà hộ đang ở dù trong cùng một khuôn viên đất thì không tính diện tích cùa khu bếp và khu vệ sinh vào tổng diện tịch của ngôi nhà của hộ.
- Đối với ngôi nhà/căn hộ có khu bếp và khu vệ sinh khép kín như hình vẽ trên thì diện tích của ngôi nhà̀/căn hộ được tính theo phạm vi trong đường nét đứt.
- Trường hợp ngôi nhà/căn hộ có gác xép bảo đảm chiều cao từ gác xép đến trần từ $2,1 \mathrm{~m}$ trở lên và diện tích tối thiểi $4 \mathrm{~m}^{2}$ thì phần gác xép này được tính vào tồng diện tích ở của ngôi nhà/căn hộ.

2. Phân tổ chủ yếu

- Loại nhà (nhà chung cư, nhà riêng lè);
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt đọng xây dụng;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.


## 0406. Số lượng nhà ở, tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng nhà ở hiện có và sử dụng là tổng số căn hộ trong các nhà chung cư và những ngôi nhà ở riêng lẻ thực tế đãng tồn tại trên địa bàn tại thời điểm báo cáo.

Diện tích nhà ở hiện có và sử dụng là diện tích sàn xây dựng của nhà ở được sử dụng cho mục đích ở và sinh hoạt của hộ gia đình hoặc cá nhân dân cur, hiện đang được sử dựng tính đến thời điểm báo cáo.

Phương pháp tính

- Phương pháp tính số lượng nhà ở hiện có và sừ dụng:
+ Nguyên tắc tính số lượng nhà ở hiện có và sử dụng căn cứ vào mục đích sử dưng của ngôi nhà là đùng cho mục đích để ở của hộ gia đình hoặc cá nhân dân cur. Không tính các ngôi nhà đùng vào các mục đích khác không phải để ở như: Dùng cho mục đích kinh doanh, bệnh viện, trường học, nhà trọ, khách sạn và các ngôi nhà mà hộ gia đình dân cư dùng làm nhà kho, nhà chăn nuôi, nhà bếp, nhả tấm...
+ Chỉ tính những ngôi nhà thực tế hiện có và đang sử dưng hoặc sẵn sàng cho mục đích để ở, không phân biệt thời gian sử dụng, loại nhà, hiện trạng mới cũ và hình thức sờ hữu.
+ Cách tính là cộng toàn bộ những ngôi nhà hiện có tại thời điểm báo cáo của các loại nhà chung cư, nhà ở tập thể không phải chung cur, nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình và cá nhân dân cur.
- Phương pháp tính tổng diện tích nhà ở hiện có và sử dụng: Tổng diện tích sàn ngôi nhà/căn hộ được tính như sau:
+ Đối với căn hộ chung cư là tồng diện tích sử dưng cho mục đích để ở và sinh hoạt của hộ gia đình, không tính diện tịch sử dụng chung như: Cầu thang hành lang chung, nhà bếp, nhà vê̂ sinh sứ dụng chung, phờng bảo vệ, phòng văn hóa...
+ Đối với nhà ở riêng lè là diện tích sàn xây dựng để sừ dụng cho mục đích để ở của hộ gia đình, cá nhân gồm diện tích các phòng ngủ, phòng tiếp khách, phòng đọc sách, giài trí... và diện tích hành lang, cầu thang, tiền sảnh ngôi nhà; không tính diện tích cưa những ngôi nhà riêng lẻ không dùng cho mục đích để ở của hộ gia đình như: Nhà chãn nuôi, nhà bếp, nhà vệ sinh, nhà kho.

Phần sàn và gầm sàn nhà không được bao che và không được sử dụng đề ơ, thì không tính diện tích. Trường hợp phần gầm sàn nhà cao từ $2,1 \mathrm{~m}$ trở lên, có bao che và được sứ dụng đề ơ, thì được tính diện tích.

## 2. Phân tổ chử yếu

a) Loại nhà:

- Nhà chung cur;
- Nhà ờ riêng lẻ.
b) Mức độ kiên cố xây dụng:
- Nhà ở kiên cố;
- Nhà ̛̛ bán kiên cố;
- Nhà ở thiếu kiên cố;
- Nhà đơn sơ.
c) Hình thức sở hữu:
- Nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;
- Nhà ở thuộc sở hữu tập thể;
- Nhả đ̛ thuộc sở hữu cá nhân;
- Nhà ở thuộc sở hữu cá nhân nước ngoài.
d) Năm xây dựng của ngôi nhà.
đ) Thành thị/nông thôn.
e) Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu

- Tồng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.

407. Diện tích nhà ở bình quân đầu người

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích nhà ở bình quân đầu người được tính bằng cách chia tổng số diện tích ở của hộ dân cư cho tồng số nhân khẩu của hộ.

Công thức tính:
$\begin{gathered}\text { Diện tích nhà ở bình quân } \\ \text { đầu người }\left(\mathrm{m}^{2}\right)\end{gathered}=\frac{\text { Tồng số diện tích ở của hộ }\left(\mathrm{m}^{2}\right)}{\text { Tổng số nhân khẩu của hộ }}$
Diện tích nhà ở là diện tích mà các thành viên của hộ sử dụng đề ở, gồm diện tích các phòng để ăn, ngử, tiếp khách, học tập, vui chơi và diện tích cài tạo mở rộng đủ điều kiện để ở. Không tính diện tích khu phụ (nhả tắm, nhà vệ sinh, bếp), kho chứa, diện tích dùng cho kinh doanh.
2. Phân tổ chủ yếu

- Sờ hữ;
- Loại nhà;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ơ;
- Điều tra dân số và nhà ở giưa kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.


## 05. Tài khoản quốc gia

## 0501. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng sản phẩm trong nước là giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ cuối cùng được tạo ra của nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định (quý, năm). Điều này có nghĩa trong GDP không tính các giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ đã sử dụng ở các khâu trung gian trong quá trình sản xuất tạo ra sản phầm. GDP biểu thị kết quả sán xuất do các đơn vị thuờng trú tạo ra trong lãnh thổ kinh tế của một quốc gia.

Nội dung tổng quát của GDP được xét dưới các góc độ khác nhau:

- Xét dưới góc độ sử dụng (chi tiêu); GDP là tồng cầu của nền kinh tế gồm tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cur, tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước, tích luỹ tài sản và chênh lệch xuất nhập khầu hàng hoá và dịch vụ.
- Xét dưới góc độ thu nhập, GDP gồm thu nhập của người lao động từ sản xuất, thuế sản xuất, khấu hao tài sản cố định dùng cho sản xuất và giá trị thặng dư sản xuất trong kỳ.
- Xét dưới góc độ sản xuẩt: GDP bằng giá trị sản xuất trừ đi chi phí trung gian.

Phuơng pháp tính:
a) Theo giá hiện hành

Có 3 phương pháp tính tổng sản phẩm trong nước

- Phương pháp sản xuất: Tổng sản phẩm trong nước bằng tồng giáa trị tăng thêm theo giá cơ bản của tất cả các ngành kinh tế cộng với thuế sản phầm trừ đi trợ cấp sản phẩm.

Công thức tính:
$\underset{\text { Trồng sản phả̛m }(G D P)}{\text { trởc }}=\begin{gathered}\text { Tồng giá trị tăng thêm theo giá } \\ \text { cơ bản cưa tất cả các ngành }\end{gathered}+\begin{gathered}\text { Thuế sản } \\ \text { phầm }\end{gathered}-\begin{gathered}\text { Trợ cấp } \\ \text { sản phầm }\end{gathered}$

- Phương pháp thu nhập: Tổng sản phẩm trong nước bằng Tồng thu nhập tạo nên từ các yếu tố tham gia vào quá trình sản xuất như lao động, vốn, đất đai, máy móc. Theo phương pháp này, tổng sản phẩm trong nước gồm 4 yếu tố: Thu nhập của người lao động từ sản xuất (bằng tiền và hiện vật quy ra tiền), thuế sản xuất (đã giảm trừ phần trợ cấp cho sản xuất), khấu hao tài sản cố định dùng trong sàn xuất và thặng dư/ thu nhập hồn hợp.

Công thức tính:


- Phương pháp sử dụng (chi tiêu): Tổng sản phẩm trong nước bằng tổng của 3 yếu tố: Tiêu dưng cuối cùng của hộ dân cư và nhà nước; tích lũy tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiếm) và chênh lệch xuất, nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ.

Công thức tính:

$\underset{\text { phấm trong }}{\text { nước }}=\underset{\text { cuối cùng }}{\text { Tiêu dùng }}+\underset{\text { Tích luỹ tài }}{\text { sản }}+$| Chênh lệch xuất nhập khầu |
| :---: |
| hàng hoá và dịch vụ |

b) Theo giá so sánh

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) theo giá so sánh được tính giản tiếp bằng hiệu giữa giá trị sản xuất theo giá so sánh và chí phí trung gian theo giá so sánh (vì chỉ tiêu GDP hoặc giá trị tăng thêm không thể phần tích được thành các yếu tố giá và lượng, nên không có chỉ số giá phù hợp để giàm phát trực tiếp).

Thuế nhập khẩu của năm báo cáo theo giá so sánh được tính bằng công thức sau:


Bên cạnh tính GDP theo giá so sánh bằng phương pháp sản xuất, có thề tính bằng phương pháp sử dụng. Tức là GDP theo giá so sánh bằng tồng cộng tiêu dùng cuối cùng theo giá so sánh, tích luỹ tài sản theo giá so sánh và chênh lệch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ theo giá so sánh.

Tiêu dùng cuối cùng theo giá so sánh được tính bằng cách chia tiêu dùng cuối cùng theo các nhóm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ cho chi số giá tiêu dùng (CPI) hoặc chỉ số giá sản xuất hàng hóa và dịch vụ của kỳ báo cáo so với kỳ gốc của các nhóm tưong ưng.

Tích lũy tài sản theo giá so sánh được tính theo công thức sau:


Xuất, nhập khẩu hàng hơa theo giá so sánh:

| Tổng giá trị xuất <br> khẩu/nhập khấu theo <br> giá so sánh |
| :---: |$=\frac{$|  Tổng giá trị xuất khẩu/nhập khẩu  |
| :---: |
|  năm báo cáo tính bẵng USD  |}{|  Chỉ số giá xuất khẩu/nhập khẩu theo  |
| :---: |
|  USD cuà năm báo cáo so với năm  |
|  gốc $\times \text { Chi số giá USD }$ |}

## 2. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ quý phân tổ theo:

- Ngành kinh tế và nhóm ngành;
- Mục đích sử dụng (tích luỹ tài sản, tiêu dùng cuối cùng, chênh lệch xuất, nhập khẩu).
b) Kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm phân tổ theo:
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế (cả năm);
- Mục đích sử dụng (tích luỹ tài sản, tiêu dùng cuối cùng, chênh lệch xuất, nhập khầu);
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ưong.

3. Kỳ công bố: Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phi trung gian;
- Điều tra thu thập thông tin tính các chi tiêu giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm của các đơn vị sự nghiệp và tổ chức vô vị lợi;
- Dữ liệu hành chính;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0502. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khǎi niệm, phương pháp tính

Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước là tỷ trọng giá trị tăng thêm được tạo ra của các ngành/các nhóm ngành và thuế sản phầm trừ trợ cấp sàn phẩm, các loại hình kinh tế... so với tổng sản phẩn trong nước. Cơ cấu tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá hiện hành.

Tỷ trọng tổng sản phẩm trong nước của một ngành (nhóm ngành), một loại hình kinh tế được tính theo công thức sau:


Trong đó:
$\mathrm{K}_{\mathrm{i}}$ : Cơ cấu của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thử i ;
$I_{i}$ : Giá trị tăng thêm của ngành, nhóm ngành, loại hình kinh tế thứ $i$;
GDP: Tổng sản phầm trong nước.

## 2. Phân tổ chử yếu

a) Kỳ quý phân tổ theo:

- Ngành kinh tế;
- Mục đích sử dụng.
b) Kỳ năm phân tổ theo:
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Mục đích sử dụng.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501.
5. Cơ quan chạu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cưc Thống kê.
6. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Tính tốc độ tăng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm

Tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước quý, 6 tháng, 9 tháng, năm (kỳ) lả tỷ lệ phần trăm tăng lên cưa tổng sản phẩm trong nước (GDP) của kỳ này so với của cùng kỳ năm trước.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước được tính theo giá so sánh theo công thức sau:

$$
\begin{gathered}
\text { Tốc độ tăng trương } \\
\text { GDP }(\%)
\end{gathered}=\frac{\operatorname{GDPn}_{1}}{\operatorname{GDPn}_{0}} \times 100-100
$$

## Trong đo:

$\mathrm{GDPn}_{1}$ : Là GDP theo giá so sánh của quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm báo cáo;
$\mathrm{GDPn}_{0}$ : Là GDP theo giá so sánh của quý, 6 tháng, 9 tháng hoặc năm trước năm báo cáo.
b) Tînh tốc độ tăng trưởng GDP bình quân theo thời kỳ (nhiều năm)

Công thức tính:

$$
\mathrm{d}_{G D P}=\left(\sqrt[\mathrm{n}-1]{ } \sqrt{\frac{G D P_{n}}{G D P_{0}}}-1\right) \times 100
$$

Trong đó:
$\mathrm{d}_{\mathrm{GDP}}$ : Tốc độ tăng GDP bình quân năm thời kỳ; từ sau năm gốc so sánh đến năm thứ n ;
$\operatorname{GDP}_{\mathrm{n}}$ : GDP theo giá so sánh năm cuối (năm thứ n ) của thời kỳ nghiên cứu;
GDP $_{0}$ : GDP theo giá so sánh năm gốc so sánh của thời kỳ nghiên cứu;
n - Số năm tính từ năm gốc so sánh cho đến năm báo cáo.

## 2. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ quý phân tổ theo:

- Ngành kinh tế và nhóm ngành;
- Mục đích sử dụng.
b) Kỳ 6 tháng, 9 tháng, năm phân tồ theo:
- Ngành kinh tế và nhóm ngành;
- Loại hình kinh tế (kỳ năm);
- Mục đich sử dụng;
- Tỉnh/thành phố tực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, 6 tháng, 9 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Từ báo cáo số liệu GDP và giá trị tăng thêm (VA) các ngành, nhóm ngành, thuế sả̉n phẩm, loại hình kinh tế... hàng quý và hàng năm theo giá so sánh của Tổng cục Thống kê.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0504. Tổng sản phẩm trong nước xanh (GDP xanh)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

GDP xanh là phần còn lại của GDP sau khi đã trừ các chi phí do khử chất thải từ sản xuất, tiêu dùng, chi phí tiêu dùng tài nguyên và mất mát về môi trường do các hoạt động kinh tế.

Việc tính toán chỉ tiêu GDP xanh hay nói rộng ra là hạch toán môi trường trong tải khoản quốc gia (SEEA) chính là bước hoản thiện tài khoàn quốc gia của Liên hợp quốc. Phương pháp tính chi tiêu GDP xanh được xem xét trên cơ sở của phưong pháp tính GDP trong hệ thống tài khoản quốc gia.

$$
\text { GDP xanh }=\text { GDP }-\Omega
$$

$\Omega$ : Chi phí khử chất thải, tiêu dùng tài nguyên của các hoạt động kinh tế, gồm:

- Chí phí khử chất thải từ các hoạt động sản xuất và tiêu dùng cần được khử;
- Giá trị sàn xuất của các ngành khai thác;
- Chi phí sử dụng đất.

2. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế hoặc nhóm ngành kinh tế.
3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Tổng sản phẩm trong nước: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;
- Từ điều tra chuyên đề về các loại chất ô nhiễm, chất thải và thông tin về các hoạt động và chi phí bảo vệ môi trường;
- Từ điều tra tác động của hoạt động sản xuất và sử dụng sản phẩm tác động đến môi trường;
- Từ báo cáo số liệu GDP và giá trị tăng thêm (VA) các ngành, nhóm ngành.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tổng sảỉ phẩm trong nước bình quân đầu người (tính bằng Đồng Việt Nam (VND), Đô la My (USD))

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người được tính bằng cách chia tồng sản phẩm trong nước trong năm cho dân số trung bình trong năm tương ưng. Tổng sản phầm trong nước bình quân đầu người có thể tính theo giá hiện hành, tính theo nội tệ hoặc ngoại tệ; cũng có thể tính theo giá so sấnh để tính tốc độ tăng.

Công thức tính:

Tồng sản phẩm trong nước Tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong năm bỉnh quân đầu người (VND/người )

Tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người tính bằng ngoại tệ được tính bằng USD theo tỳ giá hối đoái (hiện hành) và tỷ giá sức mua tương đương.

Tổng sản phẩm trong nước bỉnh quân đầu người (theo USD hoặc sức mua tương đương)

GDP bình quân đầu người tính bằng VND $=$

Tỷ giá hối đoái VND/USD hoặc tỷ giá sức mua turơng đương bình quân năm.
2. Phân tỗ chủ yếu: Tinhh/thành phố trụ̣c thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng sản phẩm trong nước: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;
- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra đân số và nhà ở giưa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình;
- Tỷ giá hối đoái VND/USD bình quân năm, tỷ giá sức mua tương đương do Tổng cục Thống kê công bố căn cứ vào báo cáo của Ngân hàng Nhà nước và công bố của Tồ chức Thống kê Liên hợp quốc.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họ̣p: Tổng cục Thống kê.

## 0506. Tích lūy tài sản

I. Tích lũy tài sản gộp

1. Khái niệm, phương pháp tính

Tích lũy tài sản gộp là chì tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh khoản chi đầu tự tài sản cố định, tài sản lưu động và tài sản quý hiếm trong một thời kỳ nhất định. Là tồng đầu
tư vào tư liệu sản xuất, chỉ gồm tư liệu sản xuất được sản xuất ra (như máy móc; công trình xây dựng, đường sá, cầu cống, phương tiện giao thông, các nguyên bản nghệ thuật - văn hóa...) và những chi phí cải tạo và nâng cấp năng lực đối với những tài sản khổng do sản xuất tạo ra (như là nâng cao năng lực của đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên...).

Tîch lũy tài sàn gộp được phân theo nhóm, loại tài sản và được tính theo giá hiện hành và giá so sánh.
a) Tích lũy tài sản cố định

Tích luỹ tài sản cố định là toàn bộ phần mới tăng thêm trong kỳ của tài sản có giá trị lớn, được sử dụng nhiều lần và có thời gian sử dụng trong sản xuất hơn một năm. Giá trị tài sản cố định mới tăng do kết quả của đầu tư trong năm của tất cả các đơn vị thường trú thuộc các ngành và loại hình kinh tế.

Tích lũy tài sản cố định gồn tài sản hữu hình và tài sản vô hình nhu:

- Các đơn vị sản xuất nhận được và trừ đi thanh lý tài sản cố định hữu hình mới và hiện có;
- Các đơn vị sản xuất nhận được và trừ đi thanh lý tài sản cố định vô hình;
- Phí chuyển nhượng mua bán tài sản hữu hình và vô hình hiện có, gồm cá phí trả cho các đơn vị đại lý mua bán, phí cho hợp pháp hóa quyền sờ hữu tài sản...;
- Chi cài tạo lớn tài sản hữu hình không do sản xuất tạo ra (không tái tạo lại) như đất đai cho nông nghiệp...;
- Chi sửa chữa Iớn làm tăng năng lực sản xuất của tài sản cố định;
- Nhận được tài sản cố định do thuê tài chính.

Phương pháp tính

- Tích luỹ tài sản cố định theo giá hiện hành

Tích lũy tài sản cố định tính bằng giá trị tài sản cố định nhận về (kề cả tài sản tự chế) trừ đi tài sản cố định thanh lý trong kỳ của các đơn vị thể chể.

Trong thực tế dựa vào chế độ hạch toán và báo cáo thống kê hiện hành, có hai phương pháp tính như sau:

Phương pháp 1: Phương pháp dựa vào sự tăng/giả̉n tài sản cố định
Công thức chung dùng để tính tích lũy tài sản cố định theo từng loại như sau:


## Phương pháp 2: Phương pháp vốn đầu tư thực hiện toàn xã bội

Phương pháp này đòi hỏi thông tin về vốn đầu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội thực hiện trong năm. Tuy nhiên, không phải toàn bộ vốn đẩu tư xây dựng cơ bản toàn xã hội sẽ tính hết vào tích lữy tài sản cố định, vì có một phần trong vốn này không làm tăng tài sản cố định như: Phần vốn dùng mua sắm tài sản lưu động chuẩn bị cho dự án
đầu tư tài sản cố định, một phần vốn đùng đền bù hoa màu, giải phóng mặt bằng cho công trình xây dựng, vốn đùng để xây dựng lán trại tạm thời...

Công thức tính tích lũy tài sàn cố định theo phương pháp vốn đầu tư như sau:

$$
\begin{array}{ccc}
\text { Tích lũy TSCĐ } \\
\text { trong kỳ }
\end{array}=\begin{gathered}
\text { Tổng vốn đầu tư xây } \\
\text { dựng cơ bản toàn xã hội } \\
\text { thực hiện trong kỳ }
\end{gathered}-\begin{gathered}
\text { Vốn đầu tư không tảng tài sản cố }
\end{gathered}
$$

- Tích luỹ tài sản cố định theo giá so sánh:

Để tính tích luỹ tài sản cố định theo giá so sánh cần chia theo các loại tài sản: Tài sản cố định là nhà ở, tài sản cố định là công trình xây dựng vật kiến trức, tài sản cố định là máy móc thiết bị, tài sản cố định do nuôi, trồng v.v... đế từ đó dùng chi số giá sản xuất và chi số giá tự liệu sản xuất tương thích với từng loại tài sản đề tính chuyển về giá so sánh, cụ thề:

+ Đối với tài sản cố định là nhà ở, các công trình xây dựng và vật kiến trúc khác, xây dựng cơ bản dở dang: Dùng chi số giảm phát giá trị sản xuất của từng nhóm ngành hoạt động xây dựng tương ứng với các loại tài sản trên để tính chuyển từ giá hiện hành về giá so sánh. Chi số giảm phát giá trị sản xuất của các nhóm ngành được tính bằng tỷ lệ giữa giá trị sản xuất theo giá hiện hành và giá trị sản xuất theo giá so sánh của năm báo cáo của nhóm ngành đó;
+ Đối với tài sản cố định là máy móc thiết bị̂, phương tiện vận tải: Dùng chil số giá máy mớc thiết bị và phương tiện vận tải để tính chuyển về giá so sánh;
+ Đối với tài sản cố định là sản phẩm từ hoạt động trồng trọt và chăn nuôi: Tách riêng theo tùmg loại sản phẩm tích luŷ tài sàn cố định do trồng trọt và chăn nuôi taoo ra, sau đó dùng chỉ số giản phát giá trị sán xuất của trồng trọt và chăn nuôi để tính chuyê̂n tài sản cố định tương ứng từ giá hiện hành về giá so sánh;
+ Đối với loại tài sản vô hình: Dùng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để tính chuyền từ giá hiện hành về giá so sánh;
+ Đối với tài sản cố định do cải tạo đất, phát triển đồn điền, vuờn cây ăn quả và tài sản cố định là phí chuyển quyền sử dưng tài sản dưng chỉ số giá giảm phát giá trị sản xuất ngành xây dựng cơ bản để tính chuyển từ giá hiện hành về giâ so sánh;
+ Đối với tài sån cố định là gia súc, gia cầm cơ bản v.v...: Dùng chỉ số giá sản xuất của sản phẩm chăn nuôi để tính chuyển từ giá hiện hành về giá so sánh.
b) Tích lũy tài sản lưu động

Tài sản lưu động (TSLĐ) gộ̀m tài sản là nguyên, nhiên vật liệu đùng cho sản xuất, sản phẩm đở dang, thành phẩm tồn kho, hàng hóa mua vào đề bán ra.

Phương pháp tính:

- Tích luỹ tài sản lưu động theo giá hiện hành:

Công thức chung để tính tích lũy tài sản lưu động theo từng nhóm tài sản như sau:


- Tích luỹ tài sản luu động theo giá so sánh:

Để tính tích luỹ tài sản lưu động theo giá so sánh, cần chia các loại TSLĐ theo nhóm như: Nguyên vật liệu; thành phẩm tồn kho, sản phẩm dở dang... rồi dủng chỉ số giá tương thích với từng loại tài sản lưu động để tính chuyển về giá so sánh. Cụ thể:

+ Đối với nhóm TSLĐ là nguyên, nhiên vật liệu, dùng chỉ số giá bán của người sản xuất theo từng nhóm để tính chuyền. Cụ thể dùng chi số giá bán của người sản xuất là nguyên vật liệu để tính giảm phảt cho tích luỹ tải sản lưu động là nguyên vật liệu.
+ Đối với tích luỹ tài sàn là nhiên liệu dùng chỉ số giá của người sản xuất là nhiên liệu để tính giảm phát.
+ Đối với nhớm thành phẩm tồn kho, sản phẩm đở dang,...dùng chi số giá bán của người sản xuất để tính chuyền từ giá hiện hành về giá so sánh.
c) Tích lũy tài sản quý hiếm

Tài sản quý hiếm do các tổ chức, cá nhân (gồm cả hộ dân cư tiêu dùng) nắm giữ với mục đích bȧo toàn giá trị của cải. Tài sản quý hiếm không bị hao mòn và thông thường không giảm giá trị theo thời gian.

## Công thức tính:

Tích lũy tài sản $=$ Tổng giá trị tài sàn quý $\quad$ Giá trị nhượng bán tài
Hoặc
Tích Iũy tài sản = Tổng giá trị tài sản quý - Tồng giá trị tài sản quý hiếm $\quad=\quad$ hiếm cuối kỳ $\quad$ - quý hiếm đầu kỳ

2. Phân tổ chủ yếu
a) Kỳ quý phân tổ theo: Loại tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động).
b) Kỳ năm phân tồ theo:

- Loại tài sản (tài sản cố định, tài sản lưu động);
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Khảo sát mức sống dân cur Việt Nam;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## II. Tích lũy tài sản thuần

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tích luỹ tài sản thuần bằng tích lũy tài sản gộp đã loại trừ phần khấu hao tài sản cố định.

Nội dung của tích lũy tài sản thuần cũng tương tự như tích lũy tài sản gộp nhưng đã trừ phần khấu hao tài sản cố định.

Phương pháp tính:

- Tích luỹ tài sàn thuần theo giá hiện hành

| Tích lũy tài sản |
| :---: |
| thuần theo giá hiện |
| hành trong kỳ |$=$| Tích lũy tài sản gộp |
| :---: |
| theo giá hiện hành |
| trong kỳ |$\quad-$| Khấu hao tài sản cố |
| :---: |
| địhh theo giá hiện |
| hành trong kỳ |

- Tích luŷ̃ tài sản thuần theo giá so sánh

| Tích lũy tài sản |
| :---: |
| thuần theo giá so |
| sánh trong kỳ |$\quad=\quad$| Tích lũy tài sản gộp |
| :---: |
| theo giá so sánh |
| trong kỳ | $\quad$| Khá́u hao tài sản |
| :---: |
| cố định theo giá |
| so sánh trong kỳ |

Khấu hao tài sản cố định theo giá so sánh được tịnh từ tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo giá hiệ̣n hành so với tồng tài sản cố định theo giá hiện hành và giá trị tài sản cố định theo giá so sánh.
2. Phân tổ chủ yếu

- Loại tài sản;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Dữ liệu hành chính;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0507. Tiêu dùng cuối cùng

## I. Tiêu dừng cuối cùng của nhà nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước là toàn bộ giá trị sản phẩm vật chất và dịch vụ nhà nước đã sử dụng đề chi tiêu cho các nhu cầu thường xuyên của Nhà nước về quản. lý nhà nước, an nỉnh quốc phòng, bảo đàm xã hội bắt buộc...

Phần giá trị sản phẩm dịch vụ công do các cơ quan quản lý nhà nước về lập pháp, hành pháp, tư pháp, nghiên cứu khoa học công, các tố chức chính trị - xã hội, đơn vị phục vụ cộng đồng,... tạo ra từ cấp trung ương tới cấp xã để bảo đảm và duy trì hoạt động thường xuyên của Nhà nước trong thời kỳ nhất định.

- Theo giá hiện hành:

Tiêu dùng Giá trị sản xuất của hoạt động khoa cuối cùng $=$ học và công nghệ; quản lý nhà nước của Nhà và an ninh quốc phòng, bảo đảm xă nước hội bắt buộc; phục vụ cộng đồng

Phần giá trị sản xuất của các hoạt động này bán trên thị trường (nếu có) và phần giá trị tự sản xuất để tich lũy (nếu có)

- Theo giá so sánh:

Tiêu dùng cuối cùng của Nhà nước theo giá
hiện hành (năm báo cáo)
Tiêu dùng cuối cùng của nhà nước theo giá so sánh
2. Phân tổ chủ yếu: Chức năng quản lý.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cớ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## II. Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cur

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư là toàn bộ giá trị về sản phẩm vật chất và dịch vụ do cá nhân dân cư đã sử dụng cho nhu cầu đời sống vật chất và tinh thần hàng ngày của cá nhân trong năm, gồm:

- Tiêu dừng cuối cùng từ thu nhập của hộ dân cư là toàn bộ chi tiêu từ ngân sâch của hộ dân cư dưng để tiêu dùng và tiê̂u dùng tự tủc các sản phẩm vật chất và dịch vụ cho cuộc sống hàng ngày của toàn bộ thành viênn trong các hộ dân cư. Đặc điểm của loại tiêu dùng cuối cùng này là làm giảm ngân sách của hộ dân cur, gồm cả phần chi của hộ cho người lao động làm thuê công việc nội trợ trong gia đình, không gồm chi tiêu cho sản xuất.
- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư hưởng thụ không phải trả tiền là những sản phẩm vật chất và dịch vụ của cạ́c đơn vị thường trú thuộc khu vực nhà nước và không vị lợi phục vụ trực tiếp không phải trả tiền cho các thành viên của hộ dân cư, nhu: Y tế, văn hóa, giáo dục,...
a) Tiêu dùng cuối cùng từ thu nhập của hộ dân cư

| Tiêu dùng cuối cùng <br> từ thu nhập cua hộ <br> dân cư |
| :---: |$=$| Tiêu dùng cuối cùng do |
| :---: |
| chi mua hàng hóa và |
| dịch vụ cua hô̂ dân cur |$\quad+$| Tiêu dùng cuối |
| :---: |
| cùng là sản phấm tự |
| túc của hộ dân cư |

- Tiêu dừng cuối cùng của hộ dân cư do chi mua sản phẩm hàng hóa và dịch vụ từ ngân sách của hộ dân cư. Có hai phương pháp tính như sau:

Phương pháp 1: Phương pháp tính từ chi ngân sách hộ dân cư

| Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cu từ thu nhập trong năm |  | Tiêu dùng cuối cùng do mua trên thị trường bình quân một hộ hoặc nhân khẩu trong năm |  | Tồng số hộ hoặc số nhân khẩu bình quân trong năm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

Công thức trên được tính riêng cho từng loại sàn phẩm và theo từng loại hộ dân cư hoặc nhân khẩu của khu vực thành thị và nông thôn.

Phương pháp 2: Phương pháp tính từ tổng mức bán lé hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng


Phần giá trị sản phẩm hàng hóa và địch vụ hộ dân cư mua cho nhu cầu tiêu dùng của hộ trong năm chưa có trong tổng mức bán lẻ được tính riêng cho từng loại nhu sau:

+ Tiêu dùng điện sinh hoạt

| Tiêu dùng |
| :--- |
| cuối cung |$=$| Tồng số KW giờ điênn thương |
| :---: |
| phâm dùng trong sinh hoạt của |
| các hộ dân cư |$\times$| Đơn giá bình quân của |
| :---: |
| 1 KW giờ điệ̂n sinh |
| hoạt |

+ Tiêu dùng nước sinh hoạt

$$
\begin{gathered}
\text { Tiêu dùng } \\
\text { cuối cùng }
\end{gathered}=\begin{gathered}
\text { Tổng số } \mathrm{m}^{3} \text { nước máy hộ } \\
\text { dân cư mua trong năm }
\end{gathered} \times \quad \times \underset{\text { Đơn giá bình quân của } 1 \mathrm{~m}^{3}}{\text { nước máy sinh hoạt }}
$$

+ Tiêu dùng cuối cùng về vận tải, bưu điện, du lịch, văn hoá, y tế, giáo dục...

Tiêu
dùng
cuối
cung


+ Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ ngân hàng và bảo hiểm là phần giá trị sản xuất đã được phân bổ cho khu vực hộ dân cư của hoạt động ngân hàng và bảo hiểm.
+ Tiêu đùng cuối cùng về xổ số là toàn bộ giá trị sản xuất của hoạt động xổ số.
+ Tiêu dùng cuối cùng về dịch vụ làm thuê công việc nội trợ trong gia đình là toàn bô̂ giá trị sản xuất của hoạt động làm thuê các công việc gia đình trong các hộ dân cur.
- Tiêu dùng cuối cùng là sản phầm tự túc (tự sản xuất tự tiêu dùng)

Tiêu dùng cuối cùng là sản phẩm tự túc phải là phần giá trị đã được tính vào giá trị sản xuất của một ngành hay hoạt động nào đó, gồm:

+ Tiêu dùng sản phẩm vật chất: Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; tiểu thủ công nghiệp...
+ Tiêu dùng về dịch vụ nhà tự có tự̛̛̛ của hộ dân cư...
Tiêu dùng tự túc là sản phẩm vật chất được tính như sau:


Công thức trên được tính theo từng loại sản phẩm, từng loại hộ và theo thành thị, nông thôn.

Tiêu dùng tự túc về dịch vụ nhà tự có tự ở: Giá trị nhà tự có tự ở được coi là một hoạt động dịch vụ nhà ở cho chính bản thân hộ dân cư.
b) Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cu hưởng thụ không phải trả tiền:

- Tiêu dùng cuối cùng không phải trả tiền qua các tổ chức nhà nước.

Công thức tính:


- Tiêu dùng cuối cùng không phải trả tiền qua các tồ chức khác (tổ chức ngoài nhà nước, từ thiện, tôn giáo, hiệp hội...).


## Công thức tính:

| Tiêu dùng cuối cùng không phải trả tiền qua các tổ chức khác (tồ chức ngoài nhà nước, từ thiện, tôn giáo, hiệp hội) | Giá trị sản xuất của hoạt động của các tổ chức trên | Phần giá trị bán trên thị trường (nếu có) của các tồ chức đó |
| :---: | :---: | :---: |

c) Từ kết quả tính toán trên, tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư theo các hình thức tiêu dùng sau:

- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư theo đối tượng sử dụng:

| Tiêu dùng cuối cùng |
| :---: | :---: | :---: |
| của hộ dân cư theo đối |
| tuợng sư dụng |$=$| Tiêu dùng cuối cùng |
| :---: |
| từ thu nhâp của hộ |
| dân cư |$+$| Tiêu dùng cuối |
| :---: |
| cùng hộ dân cur |
| hưỡng thụ không |
| phải trả tiền |

- Tiêu dùng cuối cùng cưa hộ dân cư theo đơn vị thường trú

- Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư theo lãnh thổ


Hiện nay Tổng cục Thống kê tính và công bố tiêu dùng cuối cùng theo đối tượng chi tiêu (theo giá so sánh).

Công thức tính:
Tiêu đùng cuối cùng của hộ dân cư do chi mua sàn phầm hàng hoá và dịch vụ từ ngân
Tiêu dừng cuối cùng của hộ dân cư do chi mua sản phẩm hàng hoá và dịch vư ở thị trường từ ngân sách của gia đỉnh theo giá so sánh sách hộ dân cư (cá nhân) theo giá hiện hành năm báo cáo
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân của năm báo cáo so với năm gốc

Chỉ tiêu này được tính chi tiết theo từng nhóm sản phẩm cụ thể.
Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư từ sản phẩm tự túc theo giá hiện hành (năm báo cáo) của từng ngành sản phẩm
Tiêu dùng cuối cùng của hộ
dân cư từ sản phẩm tự túc theo giá so sánh

Chí số giảm phát theo tù̀ng ngành tương ưng của năm báo cáo so với năm gốc

Chỉ tiêu này được tính chi tiết theo từng ngành sản phẩm.
Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư hưởng thụ không phải trả tiền theo giá hiện hành (năm báo cáo) của từng ngành sản phẩm
Tiêu dùng cuối cùng của hộ dân cư được hưởng thụ không phải trà tiền theo giá so sánh

Chỉ số giảm phát giá trị sản xuất của ngành sản phầm tương ưng của năm báo cáo so với năm gốc

## 2. Phâu tổ chủ yếu

a) Kỳ quý phân tồ theo:

- Mục đích;
- Đối tượng sử dụng.
b) Kỳ năm phân tổ theo:
- Mục đích;
- Đối tượng chi/đối tượng sử dụng.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số Iiệu

- Tồng điều tra kinh tế;
- Tồng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề,
- Khào sát mức sống dân cư Việt Nam;
- Điều tra thu thập thông tin lập bảng cân đối liên ngành và tính hệ số chi phí trung gian;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0508. Thu nhập quốc gia (GNI)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Thu nhập quốc gia là chỉ tiêu phản ánh kết quả thu nhập lần đầu được tạo ra từ các yếu tố sở hữu của một quốc gia tham gia vào hoạt động sản xuất trên lãnh thổ quốc gia đó hay ở nưởc ngoài trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

Tổng thu nhập quốc gia (GNI) là chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối thu nhập lần đầu. Do vậy, để tính chỉ tiêu này cần phải lập các tài khoản sản xuất và tài khoản tạo thành thu nhập hoặc phải xuất phát từ chỉ tiêu GDP và các chỉ tiêu có liên quan.
a) Theo giá hiện hành


Trong đó:

- Chênh lệch (thuần) giữa thu nhập và chi trà về thu nhập lao động với nước ngoài là phần còn lại giữa các khoản thu nhập về tiền lương và tiền công lao động (bẳng tiền hay hiện vật) và các khoản thu nhập khác mang tính chất trả công lao động cho công nhân và người lao động Việt Nam thường trú ở nước ngoài nhận được từ các tổ chức, đơn vị dân cur sản xuất không thường trú (nước ngoài) - (trừ đi) phần chi về thù lao lao động của các tổ chức, đơn vị dân cư sản xuất thường trú của Việt Nam chi trả cho công nhân và người lao động nước ngoài thường trú ở Việt Nam;
- Chênh lệch giữa thu nhập sở hữu nhận được từ nước ngoài với thu nhập sở hữu trả cho nước ngoài là phần còn lại của thu nhập sở hữu do đơn vị và dân cư thường trú Việt Nam nhận được từ nước ngoài (từ đơn vị và dân cư không thường trú) - (trừ đi) thu nhập sở hữu của đơn vị vả dân cư không thường trú Việt Nam.

Thu nhập hay chi trả sở hữu gồm các khoản sau:

+ Thu nhập hoạ̃c chi trả về lợi tức đầu tư trực tiếp với nước ngoài;
+ Thu nhập hoặc chi trả lội tức đầu tư vào giấy tờ có giá như: Cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các loại giấy tờ có giá và công cụ tài chính khác;
+ Thu nhập hoặc chi trả lợi tức về cho thuê, mướn, quyền sử dụng, bản quyền sáng chế, nhãn mác, quyền khai thác khoáng sản phục vụ cho quá trình sản xuất, cho thuê đất đai, vùng trời, vùng biển, tô giới...
b) Theo giá so sánh

Thu nhập quốc gia
Thu nhập quốc gia (GNI) theo giá hiện hành năm báo cáo
(GNI) theo giá so sánh
Chỉ số giảm phát GDP của năm báo cáo so với năm gốc so sánh
2. Phân tổ chủ yếu: Thu nhập quốc gia gộp và thuần (thu nhập quốc gia thuần là thu nhập quốc gia gộp đã loại trừ khấu hao tài sàn cố định).
3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Số liệu GDP: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chi tiêu 0501;
- Dữ liệu hành chính;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ lệ thu nhập quốc gia so vởi tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tổng sản phầm trong nước là tỷ lệ phần trăm của thu nhập quốc gia so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) trong một thời kỳ nhất định, thường là một năm.

Công thức tính:

GNI theo giá hiện hành năm n
$\mathrm{T}(\%)=\overline{\text { GDP theo giá hiện hành năm } \mathrm{n}} \times 100$
Trong đó:
T-Tỷ lệ thu nhập quốc gia so với tống sản phẩm trong nước;
GNI - Thu nhập quốc gia năm n;
GDP - Tổng sản phẩm trong nước năm n.
2. Phân tổ chủ yếu: Tỷ lệ gộp và tỳ lệ thuần.
3. Kỳ̀ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu:

- Số liệu GDP: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0501;
- Số liệu GNI: Như nguồn số liệu của chi tiêu 0508.

5. Cơ quan chị̀u trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0510. Thu nhập quốc gia khả dụng (NDO)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Thu nhập quốc gia khả dụng là tồng thu nhập của quốc gia từ sản xuất, từ thu nhập sở hữu và từ chuyển nhượng hiện hành, là tổng nguồn thu nhập có thể dùng cho tiêu dùng cuối cùng và để dành (tiết kiệm) của quốc gia.

Đây là chỉ tiêu cân đối của tài khoản phân phối lại thu nhập. Tài khoản này cho biết số dư của thu nhập lần đầu được chuyển thành thu nhập khả dụng các khoản chuyển nhượng xã hội bằng hiện vật như thế nào.

Phurơng pháp tính:
a) Theo giá hiện hành
$\begin{gathered}\text { Thu nhập quốc gia khả } \\ \text { dưng (NDI) }\end{gathered}=\underset{\text { gia (GNI) }}{\text { Thu nhâp quốc }} \quad+\begin{gathered}\text { Chuyển nhương hiện hành thuần } \\ \text { từ nước ngoài }\end{gathered}$
Trong dó:
Chuyển nhượng biện hành là quá trình trao đồi thu nhập giữa các đơn vị và dân cư thường trú và không thường trú với mục đích cho tiêu dùng cuối cùng. Chuyển
nhượng hiện hành thuần từ nước ngoài là chênh lệch giưa thu từ chuyền nhượng hiện hành từ bên ngoài với chi chuyển nhượng hiện hành cho bên ngoài:

- Thuế đánh vào thu nhập và của cải thuần, gồm thuế lợi tức doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và các loại lệ phí đánh vào của cải và tiêu dùng khác;
- Chuyền nhượng hiện hành khác, gồm đóng bảo hiểm y tế, tiền hưu trí mất sức, đóng/chi trả bảo hiểm tai nạn, rủi ro, nộp niên liểm, nguyệt liễm, viện trợ nhân đạo, quà biếu, tặng của chính phủ, tố chức phỉ chính phư và các tồ chức quốc tế, ngoài ra còn gồm cả các khoản quà biếu và kiều hối của các hộ dân cư nhận được từ nước ngoài và ngược lại gưi ra nước ngoài.
b) Theo giá so sánh:

Thu nhập quốc gia khả dụng (NDI) theo giá
hiện hành năm báo cáo
Thu nhập quốc gia khả dụng
(NDI)
2. Phân tổ chủ yếu: Khu vực thể chế và toàn bô̂ nền kinh tế (kỳ 2 năm).
3. Kỳ công bố: Năm, 2 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Khảo sát mức sống dân cu Việt Nam;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Số liệu GNI: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0508.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0511. Tỷ lệ tiết kiệm so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phươong pháp tính

Tiết kiệm là một trong hai thành phần cấu thành của thu nhập quốc gia khả dụng, bằng hiệu số giữa thu nhập quốc gia khả dụng và tiêu dùng cuối cùng.

Công thức tính:
Tỷ lệ tiết kiệm so với GDP (\%) $=\frac{\text { Tiết kiệm trong năm }}{\text { GDP trong cùng năm }} \times 100$
2. Phân tổ chủ yếu: Khu vực thể chế và toàn bộ nền kinh tế (kỳ 2 năm).
3. Kỳ công bố: Năm, 2 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Từ các chỉ tiêu thống kê trong hệ thống tài khoản quốc gia do Tổng cục Thống kê tồng hợp, tính toán.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0512. Tỷ lệ tiết kiệm so với tích lũy tài sản

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ tiết kiệm so với tích luỹ tài sản trong một thời kỳ nhất định được tính theo công thức:

2. Phân tổ chủ yếu: Tỷ lệ gộp và thuần.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Số liệu các chỉ tiêu tiết kiệm và tích luỹ tài sản do Tổng cục Thống kê tổng hợp, tính toán.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
0513. Mức tiêu hao và tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Mức tiêu hao năng lượng là chỉ tiêu tổng hơp cho biết để tạo ra một đồng tổng sản phẩm trong nước (GDP) thì cần sử dụng bao nhiêu đồng năng lượng cho sản xuất.

Tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với tổng sản phẩm trong nước phản ánh kết quả của việc đổi mới công nghệ, đổi mới quy trình sàn xuất và áp dựng các sáng kiến cải tiến kỹ thuật để giảm mức tiêu hao năng lương trong sàn xuất kinh doanh. Tăng/giảm mức tiêu hao năng lượng còn do sự thay đổi cấu trúc nền kinh tế, có thể giảm mữc tiêu hao năng lương so với GDP bằng cách hạn chế các ngành, hoạt động tiêu tốn nhiều năng lượng và phát triển các ngành, hoạt động it tiêu hao năng lượng hơn.

Năng lượng dùng cho sản xuất gồm: Xăng, dầu, khí, than, điện,...
Công thức tính:

| Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP | Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  | P |
| Tăng/giảm mức tiêu hao nhiên liệu cho sản xuất so với GDP (\%) | Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất so với GDP năm báo cáo | Mức tiêu hao năng lương cho sàn xuất so với GDP nām trước năm báo cáo |

## Lưu ý:

- Mức tiêu hao năng lượng cho sản xuất và GDP đều phải tính theo cùng một loại giá (giá hiện hành hoặc giá so sánh).
- Đối với từng ngành hoặc nhóm ngành, chi tiêu GDP được thay thế bằng chi tiêu giá trị tăng thêm của ngành đó.

2. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0514. Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Năng suất các nhân tố tồng hợp là kết quà sàn xuất mang lại: do nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản cố định và lao động hoạ̣c các nhân tố hữu hình, nhờ vào tác động của các nhân tố vô hình như đổi mới công nghệ, hợp lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, nâng cao trình độ lao động của công nhân... (gọi chung là các nhân tố tổng hợ).

Tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợ được đo bằng tỷ lệ tăng lên của kết quả sản xuẩt do nâng cao năng suất của các nhân tố tổng hợp.

Phương pháp tính:
Hàm sản xuất tổng thể được giả định có dạng tồng quát nhur sau:

$$
\mathrm{Y}=\mathrm{f}(\mathrm{~K}, \mathrm{~L}, \mathrm{t})
$$

Trong đo:
Y (GDP): Tồng sản phẩm trong nước;
$K$ và L: Các tồng nhập lượng vốn và lao động;
t: Thời gian.
Một giả định đơn giàn nhất về tác động của thời gian là sự tiến bộ về hiệu quả kinh tế như công nghệ và phương pháp quản lý, trong đó cho rằng tác động này làm tăng khối lượng sản phẩm sản xuẩt ra từ một sự kết hợp nhất định của hai nhân tố sản xuất là vốn và lao động. Tuy nhiên, nó khồng hề ảnh hưởng tới các sản phẩm biên tế tương đối của các nhận tố sàn xuất riêng rê. Sản phẩm biên tế riêng rẽ của một nhân tố sản xuất là sự gia tǎng lượng sản phầm sản xuất ra khi nhập lượng của nhân tố sản xuất đó tăng lên một đơn vị̣, với điều kiện lả nhập lượng của các nhân tố sản xuất khác không thay đối.

Với giả định này, hàm sản xuất có thể được viết nhu sau:

$$
Y_{t}=A_{t} f\left(K_{t}, L_{t}\right)
$$

Vởi A là tiến bộ về hiệu quả kinh tế như công nghệ̉, phương pháp quản lý, điều hành... (được gọi chung là năng suất nhân tố tổng hợp).

Tốc độ tăng nāng suất nhân tố tổng hợp được xác định qua công thức:

$$
G_{A}=G_{Y}-\beta_{\mathrm{K}} \mathrm{G}_{\mathrm{K}}-\beta_{\mathrm{L}} \mathrm{G}_{\mathrm{L}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{G}_{\mathrm{Y}}$ : Tốc độ tăng của GDP;
$\mathrm{G}_{\mathrm{K}}$ : Tốc độ tăng trưởng của vốn,
$\mathrm{G}_{\mathrm{L}}$ : Tốc độ tăng trưởng của lao động;
$\beta_{\mathrm{K}}$ và $\beta_{\mathrm{L}}$ : Hệ số góc của vốn và lao động.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Khu vực kinh tế;
- Loại hình kinh té.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Số liệu về giá trị tăng thêm hoặc tồng sãn phẩm trong nước và số liệu về lao động có thể sử dụng trụ̣c tiếp hoạa khai thác để tính tớn từ sô̂ liệu có trong Niên giám Thống kê, do Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố;
- Số liệu vốn hoặc giá trị tài sản cố định được kết hợp tính từ nhiều nguồn khác nhau, do Tổng cục Thống kê tổng hợp và công bố;
- Hệ số $\beta_{\mathrm{K}}$ và $\beta_{\mathrm{L}}$ tính toán từ bảng I/O được lập 5 năm một lần và sử dưng cho nhiều năm.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ trọng đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp vào tốc độ tăng trưởng chung

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ trọng đơng góp của các yếu tố vốn, lao động, năng suất các nhân tố tổng hợp được đo bẳng tỳ lệ phẩn trăm đóng góp của từng yê̂u tố trong tăng trưởng chung của tổng sản phẩm trong nước.

Công thức tính:

| Tỷ trọng đóng góp của yếu tố |
| :---: |
| vốn $(\%)$ |$=\frac{$|  Mức tăng GDP so vớ năm trưóc do yếu tố  |
| :---: |
|  vốn đóng góp  |}{Tông mức tăng GDP so với nãm trước}

Mức tăng GDP so với năm trước do yếu tố lao động đóng góp
Tỷ trọng đóng góp của yếu tố lao động (\%)

Tổng mức tăng GDP so với năm trước

Tỷ trọng đóng góp của = TFP (\%)

Mức tăng GDP so với năm trước do TFP đóng góp

$$
-
$$

$$
0 x+1
$$

Tổng mức tăng GDP so với năm trước

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Khu vực kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Như nguồn số liệu của chỉ tiêu 0514 .
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 06. Tài chính công

601. Thu và cơ cấu thu ngân sách nhà nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Thu ngân sách nhà nước gồm:

- Toản bộ các khoản thu từ thuế, lệ phí;
- Toàn bộ các khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện, trường hợp được khoán chi phí hoạt động thì được khấu trừ; các khoản phi thu từ các hoạt động dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước thực hiện nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
- Các khoản viện trợ không hoàn lại của Chính phủ các nước, các tổ chức, cá nhân ở ngoài nước cho Chính phủ Việt Nam và chính quyền địa phương;
- Các khoàn thu khác theo quy định của pháp luật.
b) Cơ cấu thu NSNN là chỉ tiêu phản ánh tẏ trọng từng khoản thu trong tồng thu NSNN.

Công thức tính:
Tỷ trọng mỗi khoản thu ngân sách nhà nước theo $=$ tùrng loại phân tồ (\%)
Thu ngân sách nhà nước theo từng

| loại phân tồ |
| :--- |$\times 100$

Tông thu ngân sách nhà nước
2. Phân tổ chủ yếu
a) Kỳ tháng, quý phân tổ theo: Sắc thuế
b) Kỳ năm phân tồ theo:

- Sắc thuế;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.
- Bộ, ngành;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.

## 0602. Tỷ lệ thu ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Phương pháp tính

| Tỷ lệ thu ngân sách nhà <br> nước so với tô̂ng sản <br> phầm trong nước (\%) |
| :---: |$=\frac{\text { Tổng thu ngân sách nhà nước }}{\text { Tổng sản phẩm trong nước }} \times 100$

Lưu ý: Các chỉ tiêu tổng thu ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước cùng được tính theo giă hiện hành.
2. Phân tổ chử yếu
a) Kỳ quý phân tổ theo: Khoản thu chủ yếu.
b) Kỳ năm phân tổ theo:

- Khoản thu chủ yếu;
- Ngành kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ bảo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.
6. Tỷ lệ động viên thu ngân sách từ thuế, lệ phí so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Phương pháp tính

| Tỷ lệ động viên thu ngân sách <br> từ thuề vả lệ phíl so với tông <br> sản phấm trong nước (\%) |
| :---: |$=\frac{\text { Thuế và lệ phí }}{\text { Tổng sản phẩm trong nước }} \times 100$

Lưu ý: Thuế và lệ phí và Tồng sản phẩm trong nước đều tính theo giá hiện hành.
2. Phân tổ chủ yếu: Loại thuế, lệ phí.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
0604. Chi và cơ cấu chi ngân sách nhà nướe

1. Khái niệm, phương pháp tính
a) Chi ngân sách nhà nước gồm:

- Chi đầu tư phát triển;
- Chi dự trữ quốc gia;
- Chi thường xuyên;
- Chi trà nọ lāi;
- Chi viện trợ;
- Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.
b) Cơ cấu chi NSNN là chỉ tiêu phản ánh tỷ trọng từng khoản chi trong tổng chi NSNN.

Tỷ trọng mỗi khoản chi
Chi ngân sách nhà nước theo từng loại ngân sách nhà nước theo từng loại phân tồ (\%) phân tố

Tổng chí ngân sách nhà nước
2. Phân tổ chủ yếu
a) Kỳ tháng phân tổ theo: Mục lục ngân sách.
b) Kỳ quý, năm phân tổ theo:

- Mục lục ngân sách;
- Ngành kinh tế;
- Chức năng;
- Bộ/ngành;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung urong.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.

## 0605. Tỷ lệ chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Kłái niệm, phương pháp tính

Là tỷ lệ phần trăm giữa chi ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước.
Công thức tính:

| Tỷ lệ chi ngân sách nhà |
| :--- |
| nước so với tống sản |
| phẩm trong nước $(\%)$ |$\quad=\frac{\text { Tổng chi ngân sách nhà nước }}{\text { Tổng sản phẩm trong nước }} \times 100$

2. Phân tỗ chủ yếu

- Khoản chi chủ yếu;
- Ngành kinh tế.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0606. Bội chi ngân sách nhà nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Bội chi ngân sách nhà nước gồm bội chi ngân sách trung ương và bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh. Bội chi ngân sách trung ương được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giưã tồng chi ngân sách trung ương không gồm chi trà nợ gốc vả tổng thu ngân sách trung ương. Bội chi ngân sách địa phương cấp tỉnh là tồng hợp bội chi ngân sách cấp tinh của từng địa phương, được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách cấp tinh không gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách cấp tinh của từng địa phương.

Công thức tính:

| Bội chi ngân sách |
| :---: |
| nhà nước |$=\quad$| Tổng thu ngân sách |
| :---: |
| nhà nước |$\quad-\quad$| Tổng chi ngân |
| :---: |
| sách nhà nước |

2. Phân tổ chử yếu: Nguồn bù đắp (vay trong nước, vay nước ngoài).
3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.
6. Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với tổng sản phẩm trong nước
7. Nội dung, phương pháp tính

| Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà | Bọi chi ngân sách nhà nước |
| :---: | :---: |
| ớc so với tổng sản phẩm trong nước (\%) | Tổng sản phẩm trong nước |

Lưu ý: Bội chi ngân sách nhà nước và tổng sản phẩm trong nước đều tính theo giá hiện hành.
2. Phân tổ chủ yếu: Nguồn bù đắp.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0608. Dư nợ của Chính phủ

## 1. Khải niệm, phương pháp tính

Nợ Chính phủ là khoàn nợ phát sinh từ các khoản vay trong nước, nước ngoài, được ký kết, phát hành nhân danh Nhả nước, nhân danh Chính phủ hoặc các khoản vay khác do Bộ Tài chính ký kết, phát hành, uỷ quyền phát hành theo quy định của pháp luật. Nợ Chính phủ không gồm các khoản nợ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phát hành nhằm thực hiện chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

Dư nợ Chính phù là tồng dư nợ Chính phủ tại thời điểm báo cáo.

Công thức tính:

$$
\underset{\text { Dư̂́i nờ }}{\text { cuồi kỳ }}=\begin{gathered}
\text { Dư nợ đầu } \\
\text { kỳ }
\end{gathered}+\underset{\text { Rút vốn }}{\text { trong kỳ }} \quad-\quad \begin{gathered}
\text { Trả nợ gốc trong kỳ (tính } \\
\text { theo tưng loại tiền vay) }
\end{gathered}
$$

2. Phân tổ chủ yếu: Nguồn cho vay (trong nước, nước ngoài).
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế đồ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.
6. Dư nợ nước ngoài của quốc gia

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Nợ nước ngoài của quốc gia là tổng các khoản nợ nước ngoài của Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ của doanh nghiệp và tổ chức khác được vay theo phương thức tự vay, tự trà theo quy định của pháp Iuật Việt Nam.

Dư nợ nước ngoài cưa quốc gia là tổng dư nợ nước ngoài của quốc gia tại thời điểm báo cáo.

Công thức tính:

$$
\begin{aligned}
& \text { Dưnợ } \\
& \text { cuối kỳ̀ }
\end{aligned}=\begin{gathered}
\text { Du nợ đầu } \\
\text { kỳ }
\end{gathered} \quad+\begin{gathered}
\text { Rút vốn } \\
\text { trong kỳ }
\end{gathered} \quad-\quad \begin{gathered}
\text { Trả nợ gốc trong kỳ (tính } \\
\text { theo từng loại tiền vay) }
\end{gathered}
$$

2. Phân tổ chủ̉ yếu: Theo đối tượng vay (Chính phủ, doanh nghiệp).
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.


## 0610. Dư nợ công

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Nợ công gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ báo lãnh và nợ chính quyền địa phương.

Dư nợ công là tống dư nợ công tại thời điểm báo cáo.
Công thức tính:

$$
\begin{gathered}
\text { Dư nợ } \\
\text { cuối kỳ }
\end{gathered}=\begin{gathered}
\text { Dư nợ đầu } \\
\text { kỳ }
\end{gathered}+\begin{gathered}
\text { Rút vốn } \\
\text { trong kỳ }
\end{gathered} \quad-\quad \begin{gathered}
\text { Trà nợ gốc trong kỳ (tính } \\
\text { theo tưng loại tiền vay) }
\end{gathered}
$$

2. Phân tổ chủ yếu: Nguồn vốn vay (vay trong nước và nước ngoài).
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tài chính.

## 07. Tiền tệ và bảo hiểm

701. Tổng phương tiện thanh toán

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tổng phương tiện thanh toán gồm tiền mặt lưu thông ngoài bệ thống ngân hàng; các khoản tiền gừi tại các tồ chức tín dựng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài của các tổ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thề chế hộ dân cư, khu vực thể chế không vì lọi nhuận phục vụ hộ dân cư; các loại giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam, ngoại tệ do các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngẩn hàng nước ngoài phát hành cho các tố chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam.

Công thức tính:

Tiền mặt tồn quỹ tại Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và tại các tổ chức tín dưng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
2. Kỳ công bố: Quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

## 0702. Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán là số phần trăm hay số lần thay đồi của tổng phương tiện thanh toán theo thời gian.

Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán được tính bằng chỉ số phát triển tổng phương tiện thanh toán trừ đi một (nếu tính theo số lần) hoặc một trăm (nếu tính theo phần trăm).

Công thức tính:

$$
\mathrm{IM}_{2}=\frac{\mathrm{M}_{2, t}-\mathrm{M}_{2, t-1}}{\mathrm{M}_{2, t-1}} \times 100
$$

Trong đó:
$\mathrm{IM}_{2}$ : Tốc độ tăng tổng phương tiện thanh toán;
$\mathrm{M}_{2,1}$ : Tồng phương tiện thanh toán cuối kỳ báo cáo.
2. Kỳ công bố: Quý, nām.

## 3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Tồng phương tiện thanh toán: Nguồn số liệu như nguồn số liệu của chi tiêu 0701.

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

## 0703. Số dư huy động vốn cửa các tỗ chức tín dụng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số dư huy động vốn của tổ chức tín dụng được hiểu là số tiền bằng đồng Việt Nam, bằng ngoại tệ tại một thời điểm nhất định mà các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhận của các tồ chức, cá nhân là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thể chế phi tài chính, khu vực thể chế hộ dân cư, khu vực thể chế không vì Iợi nhuận phục vụ hộ dân cư dưới hình thức nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gừi tiết kiệ̣m và cảc hình thức nhận tiền gửi khác theo quy tắc có hoàn trả đầy đ̛̉ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại tiền tệ (Đồng Việt Nam, ngoại tệ);
- Đối tượng (tổ chức kinh tế, dân cư);
- Thời hạn (không kỳ hạn, có kỳ hạn);
- Tïnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

## 0704. Dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Dư nợ tín dụng cưa các tồ chức tín dụng là toàn bộ số dư bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ tại một thời điểm cụ thể của các khoản cấp tín dụng của tổ chức tîn dụng đối với các cá nhẩn, tồ chức là người cư trú của Việt Nam thuộc khu vực thề chế phi tài chính, khu vực hộ gia đình và khu vực thể chế không vì lợi nhuận phục vụ hộ gia đình dưới hình thức: Cho vay; chiết khấu, tái chiết khấu các công cụ chuyền nhượng và các giấy tờ có giá khác; cho thuê tài chính; bao thanh toán; các khoản trả thay cá nhân, tổ chức trong trường hợp cá nhân, tổ chức được bảo lãnh không thực hiện được nghĩa vụ của mình khi đến hạn thanh toán và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam, ngoại tệ;
- Thời hạn: Ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịuu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

## 0705. Trốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tốc độ tăng dư nợ tín dụng là phần trăm hay số lần thay đổi của dư nợ tín dụng tại một thời điểm nhất định so với thời điềm trước đó.

Tốc độ tăng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng gồm:
a) Tốc độ tăng tín dụng bằng Đồng Việt Nam: Loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
b) Tốc độ tăng tín đưng bằng ngoại tệ: Loại ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Tốc độ tăng đư nợ tín dụng bằng chi số phát triền dư nợ tín dụng trừ đi một hoặc một trăm.

Công thức tính:

Tốc độ tăng dư nợ tín dụng cuối kỳ báo cáo so với cuối
quý trước/cuối năm trước/cùng kỳ năm trước (\%)

Dư nợ tín dụng cuối kỳ báo cáo
$=\overline{\text { Dư nọ tín dụng (cuối quý trước, cuối }} \times 100-100$
năm trước, cùng kỳ năm trước)

## 2. Phân tổ chử yếu

- Loại tiền tệ: Đồng Việt Nam, ngoại tệ;
- Thời hạn: Ngắn hạn, trung hạn và đài hạn;
- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6. Lải suất

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Lãi suất là giá phải trả cho việc sử dụng vốn. Lãi suất huy động là tỷ lệ giữa số tiền lãi với số vốn huy động. Lãi suất cho vay là tỷ lệ giữa số tiền lãi và số tiền cho
vay. Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất của các giao dịch vốn thực hiện giữa các ngân hàng với nhau.

Lãi suất gồm lãi suất huy động, đãi suất cho vay, lãi suất liên ngân hàng, trong đó:
a) Lãi suất huy động, phân loại thành lãi suất huy động bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ, gồm lãi suất tiền gữi tiết kiệm không kỳ hạn và có kỳ hạn ( 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, từ trên 12 tháng đến 24 tháng và trênn 24 tháng), lãi suất huy động bằng phát hành giấy tờ có giá gồm lải suất huy động bằng phát hành giấy tờ có giá loại dưới 12 tháng và loại từ 12 tháng trở lên.
b) Lãi suất cho vay, phân loại thành lãi suất cho vay bằng Đồng Việt Nam và ngoại tệ, gồm lãi suất cho vay ngắn hạn và lãi suất cho vay trung hạn, dài hạn.
c) Lã suâ lien nân hàng phân theo các kỳ hạn gồm lãi suất qua đêm, 1 tuăn, 2 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng.

Phương pháp tính:
Lãi suất tiền gửi tiết kiệm và lãi suất phát hành giấy tờ có giá được báo cáo theo mức lãi suất trả sau. Lãi suất huy động và cho vay bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bình quân số học giản đơn của các mức lãai suất huy động và cho vay thực tê̂ phồ biến mà các tồ chức tín dụng áp dụng trong kỳ báo cáo.

Lải suất liên ngân hàng bình quân quý và năm cho từng loại kỳ hạn được tính theo phương pháp bỉnh quân số học giản đơn các mức lãi suất của các giao dịch vốn thực hiện giữa các ngân hàng với nhau.

## 2. Phân tổ chử yếu

- Lãi suất liên ngân hàng, huy động, cho vay;
- Loại tiền tệ, hình thức huy động, thời hạn.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6. Cán cân thanh toán quốc tế

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Cán cân thanh toán quốc tế là báo cáo thống kê tổng hợp các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam trong một thời gian nhất định.

Bảng cán cân thanh toán quốc tế gồm các hạng mục sau:
a) Cán cân vãng lai

Hàng hóa: Xuất khầu FOB
Hàng hóa: Nhập khẩu FOB
Hàng hóa (ròng)
Dịch vụ: Xuất khẩu
Dịch vụ: Nhập khầuDịch vụ (ròng)Thu nhập (Thu nhập sơ cấp): ThuThu nhập (Thu nhập sơ cấp): Chi
Thu nhập (Thu nhập sơ cấp) (ròng)
Chuyền giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Thu
Chuyè̀n giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp): Chi
Chuyển giao vãng lai (Thu nhập thứ cấp) (ròng)
b) Cán cân vốn
Cán cân vốn: Thu
Cán cân vốn: Chi
Tổng cán cân vãng lai và cán cân vốn
c) Cán cân tài chính
Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
Đầu tư trực tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
Đầu tư trực tiếp (ròng)
Đầu tư gián tiếp ra nước ngoài: Tài sản có
Vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ
Chứng khoán nọ
Đầu tư gián tiếp vào Việt Nam: Tài sản nợ
Vốn cổ phần và cổ phiếu quỹ
Chứng khoán nợ
Đầu tư gián tiếp (ròng)
Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): Tài sản có
Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ): Tài sản nợ
Các công cụ tài chính phái sinh (không nằm trong dự trữ) (ròng)
Đầu tư khác: Tài sản có
Tiền và tiền gừi
Cho vay, thu hồi nợ nước ngoài
Ngắn hạn
Dài hạn
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/phải trả khác
Đầu tư khác: Tài sản nợ

Tiền và tiền gưi
Vay, trà nơ nước ngoài
Ngắn hạn
Dài hạn
Tín dụng thương mại và ứng trước
Các khoản phải thu/phải trà khác
Đầu tư khác (ròng)
d) Lỗi và sai sót
d) Cán cân tổng thề
e) Dự trữ và các hạng mục liên quan

Tài sản dự trữ
Tín dụng và vay nợ từ Quỹ Tiền tệ quốc tế
Tài trợ đặc biệt
Phương pháp tính:
Nguyên tắc lập cán cân thanh toán quốc tế:

- Phù hợp với thông lệ quốc tế về thống kê cán cân thanh toán quốc tế và điều kiện thực tiễn cưa Việt Nam;
- Đơn vị tiền tệ lập cán cân thanh toán quốc tế là Đồng Đô la Mỹ (USD);
- Tỷ giá quy đổi Đồng Việt Nam (VND) sang USD là tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm cuối kỳ báo cáo;
- Quy đổi các ngoại tệ không phải USD sang USD được thực hiện như sau:
+ Quy đổi ngoại tệ sang VND theo tỷ giá tính chéo của VND so với loại ngoại tệ đó do Ng ân hàng Nhà nước công bố để tính thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu áp dụng trong kỳ báo cáo;
+ Sau khi quy đổi sang VND, việc qưy đổi sang USD được thực hiện theo tỷ giá trung tâm do Ng ân hàng Nhà nước công bố tại thơi điểm cuối kỳ báo cáo.
- Thời điểm thống kê các giao dịch là thời điểm thay đổi quyền sờ hữu giữa người cư trú và người không cu trú ớ Việt Nam;
- Giá trị của giao dịch được xác định theo nguyên tắc thị truờng tại thời điểm giao dịch.

Các mối quan hệ hạch toán cơ bản trong cán cân thanh toán:

- Cán cân văng lai gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam về hàng hóa, dịch vụ, thu nhập cưa nguời lao động, thu nhập từ đầu tư, chuyền giao vãng lai.

Công thức tính:


Hàng hóa (ròng) $\quad=\begin{gathered}\text { Xuất khầu hàng hóa } \\ (\mathrm{FOB})\end{gathered} \quad \begin{gathered}\text { Nhâp khẩu hàng } \\ \text { hóa (FOB) }\end{gathered}$

Dịch vụ (ròng) $\quad=\quad$ Xuất khẩu dịch vụ $-\quad$ Nhập khẩu dịch vụ

Thu nhập (thu nhập sơ $=$ Thu (thu nhập so cấp) $-\quad$| Chi (thu nhập |
| :---: |
| cấp (rọng) | sơ câp)

| Chuyền giao vãng lai |
| :---: |
| (thu nhập thứ cấp) |
| (rông) |$=$| Thu tù̀ chuyển giao |
| :---: |
| vãng lai (thu nhập thứr |$\quad-$| Chi chuyê̂n giao |
| :---: |
| vãng lai (thu nhập |
| thứ cấp) |

- Cán cân vốn gồm toàn bộ các giao dịch giữa người cư trú và không cư trú về chuyển giao vốn và mua, bán các tài sản phi tài chính, phi sản xuất của khu vực Chính phủ và khu vực tư nhân.

Công thức tính:
Cán cân vốn $(B)=$ Thu cán cân vốn - Chi cán cân vốn

- Cán cân tài chính gồm toàn bộ các giao dịch giưa người cư trú và người không cư trú về đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, giao dịch phái sinh tài chính, vay, trả nọ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gừi.

Công thức tính:


Đầu tư khác gồm các giao dịch vay, trà nợ nước ngoài, tín dụng thương mại, tiền và tiền gửi giữa người cư trú và người không cư trú ở Việt Nam.

Công thức tính:

$$
\begin{gathered}
\text { Đầu tư khác } \\
\text { (ròng) }
\end{gathered}=\begin{aligned}
& \text { Đầu tư khác } \\
& \text { (tài sản có) }
\end{aligned}+\quad+\begin{aligned}
& \text { Đầu tư khác } \\
& \text { (tài sán nợ) }
\end{aligned}
$$

- Lỗi và sai sót là phần chênh lệch g̣ĩ̛̛a tổng của cán cân vãng lai, cán cân vốn, cán cân tài chính với cán cân thanh toán tổng thể.

Công thức tính:
Lỗi và sai sót $(\mathrm{D})=\mathrm{E}-(\mathrm{A}+\mathrm{B}+\mathrm{C})$.

- Cán cân tổng thể: được xác định bằng thay đồi dụ trữ ngoại hối Nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo $(\mathrm{E}=-\mathrm{F})$
- Dự trữ và các hạng mục liên quan: được xác định bằng thay đổi dự trữ ngoại hối Nhà nước chính thức do giao dịch tạo ra trong kỳ báo cáo.

2. Phân tổ chủ yếu: Loại giao dịch.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Dữ liệu hành chính;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
6. Tỹ lệ cán cân vāng lai so với tổng sản phẩm trong nước

## 1. Phương pháp tính

| Tỷ lê̂ cán cân vãng lai so <br> với tổng sản phẩm trong <br> nước $(\%)$ |
| :---: |$=\frac{\text { Cân đối cán cân vã̃ng lai }}{\text { Tổng sản phẩm trong nước }} \times 100$

2. Kỳ công bố: Quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
5. Vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Đầu tư gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam là việc đơn vị không thường trú cua Việt Nam đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức mua, bán chửng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỹ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác do đơn vị thường trú của Việt Nam thực hiện theo quy định của pháp luật mà không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư ở Việt Nam.

Đầu tư gián tiếp của Việt Nam ra nước ngoài là việc đơn vị thường trú của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức mua, bán chứng khoán, các giấy tờ có giá khác hoặc đầu tư thông qua các quỵ đầu tư chứng khoán, các định chế tài chính trung gian khác ở nước ngoài mả không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động dầu tư ở nước ngoài.
2. Phân tổ chủ yếu: Công cụ đầu tư.
3. Kỳ công bố: Quý, nặm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp

- Chủ trì: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Phối hợp: Bộ Tài chính.

710. Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mŷ (USD)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam (VND) với Đô la Mỹ (USD) là tỷ giá do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo hàng ngày, được xác định trên cơ sở tham chiếu diễn biến tỷ giá bình quân gia quyền trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng, diễn biến tỷ giá trên thị truờng quốc tế của một số đồng tiền của các nước có quan hệ thương mại, vay, trả nợ, đầu tư lơnn với Việt Nam, các cân đối kinh tế vĩ mô, tiền tệ và phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ.

Tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của VND với USD được tính trên cơ sở bình quân của các tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam so với Đô la Mỹ.
2. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
3. Nguồn số liệu: Chế đô báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

## 0711. Tổng thu phí, chi trả bảo hiểm

## I. Tồng thu phí bảo hiểm

1. Khái niệm, phương pháp tính

Công thức tính:
$\begin{gathered}\text { Doanh thủ phí bảo } \\ \text { hiê̂m }\end{gathered} \quad=\begin{gathered}\text { Doanh thu phí bảo } \\ \text { hiềm phi nhân thọ }\end{gathered} \quad+\begin{gathered}\text { Doanh thu phí bảo } \\ \text { hiềm nhẫn thọ }\end{gathered}$
a) Doanh thu phí bào hiển phi nhân thọ

Doanh thu phí bảo hiểm phản ánh tồng doanh thu phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ ( - ) các khoản, gồm: giảm phi bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiểm, hoàn phí bảo hiê̂m gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiểm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phi bảo hiểm gốc và nhận tâi bảo hiểm trong kỳ báo cáo của đoanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.

Công thức tính:

| Doanh thu phí bảo hiềm | Phí bảo hiểm gốc | + | Phí nhận tái bảo hiềm | - | Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiếm gốc và nhận tái bảo hiểm |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

## Trong đó:

- Phí bảo hiểm gốc phản ánh tổng số doanh thu phí bảo hiểm gốc sau khi trừ (-) các khoản giảm phí bảo hiềm gốc, hoàn phí bảo hiểm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiềm phi nhân thọ;
- Phí nhận tái bảo hiểm phản ánh tồng số doanh thu phí nhận tái bào hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phí nhận tái bào hiểm, hoàn phí nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ;
- Tăng (giảm) dự phòng phi bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tâi bảo hiểm chưa được hưởng, là số chênh lệch giữa số dự phơng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm năm trước chuyển sang.
b) Doanh thu phi bảo hiểm nhân thọ

Doanh thu phí bảo hiểm phản ánh tổng doanh thu phí bảo hiềm gốc và nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản, gồm giảm phí bảo hiểm gốc, giảm phí nhận tái bảo hiềm, hoàn phí bạo hiềm gốc, hoàn phí nhận tái bảo hiềm và chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí chưa được hưởng của bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm trong kỳ bảo cáo của doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ.

$$
\underset{\text { Dhí bảo hiểm }}{\text { Doanh thu }}=\begin{gathered}
\text { Phí bảo } \\
\text { hiểm gốc }
\end{gathered}+\begin{gathered}
\text { Phí nhận } \\
\text { tái bȧo } \\
\text { hiểm }
\end{gathered} \quad-\begin{gathered}
\text { Tăng (giảm) dự phòng } \\
\text { phí bảo hiềm gốc và } \\
\text { nhận tái bảo hiểm } \\
\text { chưa được hướng }
\end{gathered}
$$

## Trong đó:

- Phí bảo hiềm gốc phản ánh tồng số doanh thu phi bảo hiểm gốc sau khi trừ (-) các khoản giảm phí bảo hiểm gốc, hoàn phí bảo hiểm gốc phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiềm nhân thọ;
- Phí nhận tái bảo hiểm phản ánh tổng số doanh thu phí nhận tái bảo hiểm sau khi trừ (-) các khoản giảm phi nhận tái bảo hiểm, hoàn phí nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ;
- Tăng (giảm) dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng phản ánh số chênh lệch tăng, giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hường, là số chênh lệch giữa số dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tải bảo hiềm chưa được hưởng phải trích trong nãm tài chính với số dự phòng phí bảo hiếm gốc và nhận tái bảo hiểm chưa được hưởng năm trước chuyển sang.


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình doanh nghiệp;
- Nghiệp vụ bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ).


## 3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Dũ liệu hành chính.


## 5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## II. Tổng chi trả bảo hiểm

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Công thức tính:

a) Chi bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ

Chỉ tiêu này phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và các khoản chi liên quan đến hoạt động bồi thường khi xảy ra tai nạn tổn thất sau khi trừ $(-)$ các khoản phải thu ghi giảm chi bồi thường, gồm thu đôi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường $100 \%$ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.

Công thức tính:

$$
\text { Chi bồi thường }=\begin{gathered}
\text { Tồng chi bồi } \\
\text { thường }
\end{gathered} \quad-\quad \begin{gathered}
\text { Các khoản } \\
\text { giảm trừ }
\end{gathered}
$$

Trong đó:

- Tổng chi bồi thường phản ánh tổng số chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm và các khoản chi liên quan đến hoạt động bồi thường khi xảy ra tai nạn tổn thất như chi bồi thường cho người được bảo hiểm, chi giám định tổn thất, chi điểu tra, thu thập thông tin liên quan đến sự kiện bảo hiểm, chi xử lý hàng tổn thất đã được giải quyết bồi thường $100 \%$ của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo;
- Các khoản giàm trừ phản ánh tổng số thu giảm chi bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gồm thu đòi người thứ ba bồi hoàn, thu hàng đã xử lý bồi thường $100 \%$ của doanh nghiệp bảo hiềm phi nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo.
b) Tồng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhân thọ

Chỉ tiêu này là chỉ tiêu tổng hợp phản ánh tổng chi phí bồi thường và trả tiền bào hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ sau khi trừ $(-)$ các khoản thu giảm chi phí
bồi thươnng và trả tiền bảo hiểm (như thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm) và sau khi điều chỉnh các khoản tăng giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm phát sinh trong kỳ báo cáo.

Công thức tính:


## Trong đó:

- Chi bồi thường và trả tiền bảo hiềm phản ánh tổng số chi bồi thường và trả tiền bảo hiềm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ phát sinh trong kỳ báo cáo;
- Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm phản ánh số chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm phải thu của doanh nghiệp nhận tái bả̃o hiềm để giảm chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trong kỳ báo cáo;
- Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc phản ánh số tăng, giảm dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc, là số chênh lệch giữa số dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc phải trích trong năm tài chính với số dụ̣ phơng nghiệp vụ bảo hiểm gốc năm trước chuyê̂n sang;
- Tăng (giảm) dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm phản ánh số tăng, giảm dự phòng nghiệ̣̂ vụ nhận tải bảo hiểm, là số chênh lệch giữa số dự phờng nghiệp vụ nhận tái bảo hiểm phải trích trong năm tài chính với số dự phòng nghiệp vụ nhận tái bảo hiềm năm trước chuyển sang.

2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình doanh nghiệp;
- Nghiệp vụ bảo hiểm (bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm phi nhân thọ).

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Dữ liệu hành chính.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trǐ: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 0712. Số người đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính, phân tổ chủ yếu

a) Số người đóng bảo hiểm xã hội

Số người đóng bảo hiềm xã hội gồm số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bảo hiềm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phài tham gia.

Bảo hiểm xã hội tự nguyện lả loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hơp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trọ̣ tiền đóng bảo hiểm xã̃ hội để người tham gia hường chế độ hưu trí và tử tuất.

Số người tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thuộc các đối tượng sau:

- Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến đưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sứ dụng lao động với nguời đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuối theo quy định của pháp luật về lao động;
+ Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 thạng đến dưới 03 tháng;
+Cán bộ, công chức, viên chức;
+ Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cợ yếu;
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vự, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hường sinh hoạt phi;
+ Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
+ Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xā có hương tiền lương;
+ Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chưnng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bào hiềm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ;
- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tồ chức xã hội - nghể nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tồ chức quốc tế hoạt động trên lănh thồ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trờ lên và không thuộc đối tượng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Phân tổ chủ yếu: Loại bảo hiểm; tinh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) Số người đóng bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dưng đối với các đối tượng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận và do Nhà nước tổ chức thực hiện.

Số người đóng báo hiểm y tế là số người tham gia đóng bảo hiểm y tế được phân thành 5 nhóm:

- Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, gồm:
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợ đồng lao động có thời hạn từ đư 03 tháng trở lên; người lao động là người quản lý doanh nghiệp hường tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau đây gọi chung là người lao động);
+ Người hoạt động không chuyên trách ở xă, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật.
- Nhóm do tổ chức bảo hiềm xã hội đóng, gồm:
+ Nguời hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng;
+ Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuối trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;
+ Cán bộ xă, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hường trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng;
+ Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.
- Nhóm đo ngân sách nhà nước đóng, gồm:
+ Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, ky̆ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; nguời làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hường chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;
+ Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trọ̣ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;
+ Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ ngân sách nhà nước;
+ Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;
+ Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;
+ Trẻ em dưới 06 tuổi;
+ Nğười thuộc diện hường trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng;
+ Người thuộc hộ dân cư nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tê̂ - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;
+ Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đè, mẹ đè, vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
+ Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản 3 Điều 12 Luật sửa đồi, bố sung một số điều của Luật bào hiểm y tể;
+ Thân nhân của các đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế;
+ Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;
+ Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.
- Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ tự mức đóng, gồm:
+ Người thuộc hộ dân cư cận nghèo;
+ Học sinh, sinh viên.
- Nhóm tham gia bào hiểm y tế theo hộ dân cư gồm những người thuộc hộ dân cư, trừ đối tượng quy định tại các khoản $1,2,3$ và 4 Điều 12 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều cưa Luật bảo hiểm y tế.

Phân tổ chử yếu: Nhóm tham gia bảo hiểm y tế; tỉnh/thành phố trụ̣c thuộc trung ương.
c) Số người đóng bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiềm tự nguyện.

Số người đóng bảo hiển thất nghiệp là số người tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp, cụ thể nhu sau:

- Người lao động phái tham gia bȧo hiềm thất nghiệp khi làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hợp dồng làm việc như sau:
+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn;
+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn;
+ Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng.

Trong trường hợp người lao động giao kết và đang thực hiện nhiều hợp đồng lao động thì người lao động và người sử dựng lao động cưa hợp đồng lao động giao kết đẩu tiên có trách nhiệm tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

- Người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 43 Luật việc làm đang hưởng lương hưu, giúp việc gia đình thì không phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
- Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp gồm cơ quan nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tố chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trênn lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ dân cư, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhận có thuê mướn, sử dụng lao động theo họ̣p đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động.

Phâu tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trục thuộc trung ương.
2. Kỳ công bố: Nãm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kề cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
0713. Số người được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Khái niệm, phương pháp tính, Phân tổ chủ yếu
a) Số người được hưỡng bảo hiểm xã hội

Số người được hưởng bảo hiểm xã hội là số người đã tham gia bảo hiểm xã hội được nhận tiền bảo hiểm xã hội (tính theo số người, bất kể một người nhận được nhiều loại bảo hiềm xã hội khác nhau).
Số người được hưởng bảo hiểm xã hội đự̛̣c chi trả theo các chế độ: Ốm đau, thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất.

Phân tổ chủ yếu: Chế độ trợ cấp; thời gian hưởng: hường 1 lần/hàng tháng; tinh/thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Số người được hưởng bảo hiểm y tế

Số người được hưởng bảo hiểm y tế là số người đã tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh được hưỡng các dịch vụ khám chũa bệnh (tính theo số lượt người khám chữa bệnh bảo hiểm y tế).

Phân tồ chủ yếu: Nhóm đối tượng tham gia; hình thức điều trị: nội trú/ngoại trú; tinh/thành phố trực thuộc Trung ương.
c) Số người được hưỡng bảo hiểm thất nghiệp

Số người được hưởng bảo hiểm thất nghiệp là số người đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp khi mất việc làm (thâ̂t nghiệ̣p) được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp (tính theo số người hưởng bảo hiểm thất nghiệp).

Phân tổ chủ yếu: Chế độ trợ cấp: Trợ cấp thất nghiệp/hỗ trợ học nghề/hỗ trợ đào tạo nâng cao kỹ năng nghề; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
2. Kỳ công bố: Năm.
3. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
0714. Thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
I. Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số tiền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thu từ:

- Ngân sách nhà nước;
- Người sử dụng lao động;
- Người tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
- Tiền sinh lời của hoạt động đầu tư từ các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp;
- Các nguồn thu khác.

2. Phân tổ chủ yếu

- Nguồn;
- Loại thu;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
U. Chi bảo hiểm xã hội, bảo hiễm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
6. Khái niệm, phương pháp tính

Số tiền chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp là số tiền thực chi cho các đối tượng được hưởng bảo hiềm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Gồm chi từ các nguồn:

- Chì từ nguồn ngân sách nhà nước;
- Chi từ quỹ bảo hiểm xă hội;
- Chi từ quỹ bào hiểm y tế;
- Chi từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

2. Phân tổ chủ yếu

- Nguồn;
- Loại chi;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
6. Nông, lâm nghiệp và thủy sản
7. Diện tích gieo trồng cây hàng năm

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là diện tích gieo trồng các loaii cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng không quá 1 năm kể từ lúc gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm, gồm:

- Diện tích lúa;
- Diện tích ngô và cây lương thực có hạt khác (lúa mì, lúa mạch, cao lương);
- Diện tích cây lấy củ có chất bột: khoai lang, sắn, khoai sọ...;
- Diện tích mia;
- Diện tích cây thuốc lá, thuốc lào;
- Diện tích cây lấy sợi: đay, cói, bông;
- Diện tích cây có hạt chứa dầu: lạc, đỗ tương, vừng;
- Diện tích cây rau, đậu các loại và diện tích hoa, cây cành: rau muống, su hào...;
- Diện tích cây gia vị, dược liệu hàng năm; ót cay, ngải cứu...;
- Diện tích cây hàng năm khác: có, cây thức ăn gia súc....

Diện tích gieo trồng cây hàng nåm được tính theo từng vụ sản xuất. Do cây hàng năm có nhiều phương thức gieo trồng khác nhau, phương pháp tính diện tích gieo trồng được quy định nhu sau:

- Diện tích trồng trần: Trên một diện tích trong một vư chỉ trồng một loại cây hàng năm nhất định với mật độ cây trồng bình thường. Cây trồng trần, trồng bao nhiêu đất tính bấy nhiêu diện tích gieo trồng;
- Diện tích trồng xen: Trên cùng diện tích trồng hơn một loại cây xen nhau, song song cùng tồn tại, cây trồng chính co mật độ bỉnh thường, cây trồng xen đự̛̣c trồng nhẳm tiết kiệm diệnn tích nên mật độ thưa hơn cây trồng trần. Như vậy cây trồng chính được tính diện tích như cây trồng trần, cây trồng xen căn cứ theo mật độ cây thực tế hay số lương hạt giống để quy đồi ra diện tích cây trồng trần;
- Diện tích trồng gối vụ: Diện tích khi cây trồng truớc chuẩn bị thu hoạch thì trồng gối cây sau nhằm tranh thủ thời vụ. Cà cây trồng trước và cây trồng gối vụ được tính như trồng trần.
- Diện tích trồng lưu gốc: Diện tích cây trồng một lần nhưng cho thu hoạch ơ nhiều vự liên tiê̂p. Mô̂i vụ tính một lần diện tích.

2. Phân tổ chủ yếu

- Loại cây chủ yếu;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Vụ, năm.
4. Nguồn số liệụ: Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0802. Diện tích cây lâu năm

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là diện tích trồng các loại cây nông nghiệp có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng đến khi thu hoạch sản phẩm lần đầu từ 1 năm trở lên và cho thu hoạch sản phẩm trong nhiều năm.
a) Diện tích cây lâu năm chỉ tính diện tích hiện còn sống đến thời điềm quan sát, thuộc tất cả các loại hình kinh tế trên địa bàn, gồm diện tích trồng tập trung và số cây trồng phân tán quy về diện tích trồng tập trung trên toàn bộ diện tích đất như: Đất khoán, đấu thầu, đất vườn, đất mới khai hoang....

Diện tích cây lâu năm gồm:

- Diện tích cây ăn quả: Cam, bưới, chuối, dứa, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, bơ, mít, sầu riêng, măng cụt, thanh long, táo;
- Diện tích cây lấy quà chứa dầu: Dừa, cọ;
- Diện tích cây điều;
- Diện tích cây hồ tiêu;
- Diện tích cây cao su;
- Diện tích cây cà phê;
- Diện tích cây chè;
- Diện tích cây gia vị, cây dược liệu lâu năm: Gừng, sa nhân, atichode;
- Diện tích cây lâu năm khác: Dâu tằm, trầu không, cau...
b) Diện tích cây lâu năm hiện có (tinnh đến thời điểm điều tra, báo cáo)

Công thức tinh:
$\underset{\text { Diện tích cây lâu năm cóm }}{\text { hiện }}=\begin{gathered}\text { Diện tích cây lâu } \\ \text { năm trồng tập } \\ \text { trung }\end{gathered}+\begin{gathered}\text { Diện tích cây lâu năm } \\ \text { trồng phân tán cho sản } \\ \text { phầm (quy đồi) }\end{gathered}$

- Diện tích cây lâu năm trồng tập trung gồm những diện tích trồng cây lâu năm từ $100 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên.

Diện tích cây lâu năm trồng tập trung là những diện tích trồng liền khoảnh từ $100 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên, mật độ cây trồng cơ bản bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật của địa phương.

Công thức tính:


Trong dó:

+ Diện tích cây lâu năm trồng mới là diện tích cây lâu năm được trồng từ $1 / 1$ đến $31 / 12$ năm báo cáo và được nghiệm thu đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định. Những diện tích không đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quy định trong năm phải trồng đi trồng lại nhiều lần mới đạt tiêu chuẩn nghiệm thu cũng chỉ tính một lần diện tich trồng mới đến thời điểm quan sát cuối năm; hoặc những diện tích trồng trong năm nhưng đến thời điểm quan sát mà số cây trên diện tích đó đã chết thì không tính là diện tích trồng mới;
+ Diện tích cây lâu năm đang trong quá trình kiến thiết cơ bản là diện tích cây lâu năm đang trong quá trình chăm sóc, chura cho sản phẩm, gồm cả những diện tích cây lâu năm cho thu bói;
+ Diện tích cây lâu năm cho sản phầm là diện tích cây lâu năm thực tế đã hoàn thành thời kỳ xây dựng cơ bản và đã cho thu hoạch sản phẩm ổn định. Ví dụ: cây cao su trung bình cho sản phẩm sau 7 năm trồng; cây cà phê cho thu quả ồn định sau 3 năm trồng, ươm.
- Diện tích cây lâu năm trồng phân tán cho sản phẩm: Căn cứ vào số lượng cây trồng phân tán cho sản phẩm và mật độ cây trồng tập trung theo tập quán địa phương để quy đổi ra diện tích trồng tập trung.

Công thức tính:
Diện tích cây lâu năm trồng Tổng số cây trồng phân tán cho sản phẩm phân tán cho sản phẩm quy đồi về diện tích trồng tập trung (ha)

Mật độ cây trồng tập trung bình quân 1 ha

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại cây chủ yếu;
- Trồng mơi/cho sản phẩm;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra diện tích gieo trồng các loại cây nông nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0803. Năng suất một số loại cây trồng chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Năng suất cây trồng là số lượng sản phầm chính thu được tính trên một đơn vị diện tích gieo trồng hoặc diện tích thu hoạch của từng loại cây trồng trong một vụ sản xuất hoặc cả năm của một đơn vị sản xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước.

Công thức tính năng suất cây trồng có sự khác biệt giữa cây hàng năm và cây lâu năm.
a) Đối với cây hàng năm có hai loại năng suất: Năng suất gieo trồng và năng suất thu hoạch.

- Năng suất gieo trồng là nāng suất tính cho toàn bộ diện tích gieo trồng gồm cả diện tích mất trắng.

Công thức tính:

Năng suất gieo trồng (vụ, năm)

Sản lượng thu hoạch (vụ, năm)

$$
=\overline{\text { Tổng diện tích gieo trồng (vụ, năm) }}
$$

- Năng suất thu hoạch là năng suất chi tính trên diện tích thu hoạch không gồm diện tích mất trắng.

Công thức tính:

b) Đối. vợ cây lâu năm: Chi tính năng suất đối vơi những diện tích cho sản phẩm bất kề trong vụ, năm đó có cho sản phẩm hay không (còn gọi là diện tích đã đưa vào sản xuất kinh doanh) không gồm diện tích trồng mới, diện tích đang trong thời kỳ kiến thiết cơ bản chưa đưa vào sản xuất kinh doanh.

Công thức tính:


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại cây;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Vư, năm.
4. Nguồn số liệu:

- Điều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm;
- Điều tra năng suất, sàn lượng câu lâu năm.

5. Cơ quan chạu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0804. Sản lượng một số loại cây trồng chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng cây trồng là khối lượng sản phẩm chính của từng loại cây hoặc một nhóm cây nông nghiệp thu được trong một vụ sản xuất hoặc trong năm của một đơn vị sán xuất nông nghiệp, một địa phương hay cả nước, gồm:

- Sản lượng thu hoạch các loại cây hàng năm (thóc, ngô, khoai lang, sắn, rau, đậu, đỗ tương, mía, thuốc lá, lạc, cói,..), được tính theo vụ sản xuất;
- Sản lượng thu hoạch các loại cây lâu năm (chè búp, cà phê, cao su, hồ tiêu, cam, xoài, nhãn, vải, chôm chôm, dứa, ...). Sản lượng cây lâu năm gồm cả sản lượng của diện tích đã cho sản phẩm ổn định và sản lượng cây lâu năm cho thu bơi. Sản lượng cây lâu năm được tính 1 năm 1 là̀n.

Sản lượng cây trồng được tính theo hình thái sản phẩm quy định cho từng loại sàn phẩm. Đối với các sản phẩm như: thớc, ngô, đỗ xanh, đố tương,... thì tính theo hình thái hạt khố; các loại như: khoai lang, khoai tây, sá́n tính theo củ tươi; chè tính theo búp tươi, cà phê tính theo nhân khô, cao su tính theo mủ khô, cam tính theo quà troxi, v.v...

Công thức tính:

| Sản lượng |
| :--- |
| cây trồng |$=$| Diện tích |
| :--- |
| thu hoạch |$\times$| Nǎng suất |
| :---: |
| thu hoạch |.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại cây;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Vụ, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Địều tra năng suất, sản lượng cây hàng năm;
- Điều tra năng suất, sản lượng cây lâu năm.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

Tổng cục Thống kê

## 0805. Cân đối một số nông sản chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Cân đối sản phẩm nông nghiệp là hệ thống chỉ tiêu biểu hiện mối quan hệ giữa nguồn cung và sữ dụng của từng loại sản phẩm nông nghiệp của quốc gia trong một thời kỳ nhâ̂t định (thường là 1 năm). Đối với mỗi sản phẩm nông nghiệp tồng nguồn cung cấp bằng tổng mức sử dụng sản phẩm đó trong từng thời kỳ.

Để lập bàng cân đối cho một loại nông sản thường phải xác định các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

- Tổng nguồn cung của một loại nông sản trong thời kỳ nhất định.

Công thức tính:

$$
\underset{\text { Toại nông sản trong kỳ }}{\text { Tổng nguồn cung của môt }}=\underset{\text { tồn kho }}{\text { Thay đổi }}+\underset{\text { xuất trơng kỳn }}{\text { Sản lửng }}+\underset{\substack{\text { nhâp khâ̂u } \\ \text { trong kỳ }}}{\substack{\text { Số luơng } \\ \text { ny }}}
$$

+ Thay đổi tồn kho là biến động đối với hàng tồn kho trong một năm nhất định từ sản xuất đến bán lẻ; thay đổi tồn kho gồm sự tăng, giảm về lượng của nông sản đó trong kho của Nhà nược, cũng như kho của các đơn vị sả̉n xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, doanh nghiệp bán buôn và bán lè, doanh nghiệp vận tải, bến bãi và tại các hộ, trang trai.
- Sản lượng sản phẩm sản xuất trong kỳ là tổng lượng nông sản đô sản xuất trong một năm nhất định (không gồm hao hụt trong quá trình thu hoạch).
- Nhập khẩu là toàn bộ sản lượng sản phẩm được đưa từ bên ngoài biên giới vào một quốc gia trong một năm nhất định.
- Tổng sử dụng của một loại nông sản trong thời kỳ nhất định.

Công thức tính:


+ Thức ăn chăn nuôi là lượng nông sản đó đem cho gia súc, gia cầm và vật nuôi khác ăn và những sản phẩm đã qua chế biến có thể dùng làm thức ăn cho vật nuôi nhưng không được tách riêng trong bảng cân đối lương thực;
+ Giống là lượng nông sản đó sử đụng cho mục đích tái sản xuất, như hạt đem trồng, và trứng để ấp;
+ Chế biến là lượng nông sản đó được sử dụng cho mục đích để sản xuất ra các sản phẩm lương thực, thực phẩm như làm bún, làm bánh, kẹo, giò, chá...
+ Sử dụng khác là lượng nông sản đỏ được sử dụng để sản xuất các sản phẩm phi lương thực, thực phẩm khác, ví dụ như dừa để sản xuất xà phòng, sắn sản xuât xảng...; sữ dụng cho khách du lịch nước ngoài; sai số thống kê...
+ Hao hụt là lượng nông sản đó bị hao hụt trong quá trình sản xuất cho đến tiêu dùng, lưu kho và vận chuyển. Tuy nhiên, loại trừ hao hụt xảy ra vào thời kỳ trước thu hoạch và trong khi thu hoạch. Cüng loại trừ cà hao hụt trong tiêu dùng tại hộ gia đình vỉ đụ như trong bảo quản, trong chế biến, nấu nướng và lự̛̣ng thức ăn thừa cho các vật nuôi trong nhà hay phần vứt bỏ đi;
† Xuất khẩu là toàn bộ các dịch chuyển của nông sản đó ra khỏi quốc gia trong một năm nhất định, gồm cả tạm nhập và tái xuất;
+ Để ăn là lượng nông sản đó sẵn có cho tiêu dùng của con người trong một năm cụ thể được thể hiện dưới dạng trọng lượng. Các số liệu bình quân đầu người được tính dựa trên số dần số trung bình cư trú lâu dài trong một năm cụ thề, không gồm người nước ngoài.

Công thức tính tồng lượng cung cấp cho tiêu dùng:

| $\begin{gathered} \text { Tổng lượng } \\ \text { cung cấp cho } \\ \text { tiêu dùng } \end{gathered}=\begin{gathered} \text { Sản lượng } \\ \text { sản xuât } \\ \text { trong kỳ } \end{gathered}$ | $+\begin{gathered} \text { (Nhập khầu - xuất } \\ \text { khầu) } \end{gathered}$ | Thay <br> +/- đổi tồn kho | (Giống + Thức ăn chăn nuôi + <br> - Hao hụt + Chế biến + Sử dụng khác) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 2. Phân tổ chủ yếu |  |  |  |
| - Loại nông sản; |  |  |  |
| - Nguồn; |  |  |  |
| - Mục đích sử dụng. |  |  |  |
| 3. Kỳ công bố: Năm. |  |  |  |

## 4. Nguồn số liệu

- Các cuộc điều tra hàng năm;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Số lượng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số luợng gia súc, gia cầm và vật nuôi khác là số đầu con gia súc, gia cầm hoặc vật nuôi khác của ngành chăn nuôi có tại thời điểm quan sát, trong đó.
a) Số lượng gia súc gồm:

- Số lượng trâu, gồm số đầu con trâu thịt, trâu cày kéo có tại thời điểm quan sát (kể cả nghé mới sinh sau 24 giờ).
- Số lượng bò, gồm số đầu con bò thịt, bò cày kéo, bò sữa có tại thời điểm điều tra (kể cả bê mới sinh sau 24 giờ).
+ Số lượng bò sữa là số bò có nguồn gốc từ các giống bò sữa được nuôi với mục đích để chuyển lấy sữa.
+ Số lự̛̣ng bò cái sữa là số bò cái sưa đã đẻ từ 1 lứa trở lên.
- Số lượng lợn/heo gồm số lợn/heo nái, lợ/heo thịt, lợn/heo đực giống (không kể lợn/heo sữa).
+ Số lượng lợn nái là những con được tách ra, chọn lọc đề nuôi với mục đích sinh sản và những con nái đã đẻ từ 1 lứa trở lên.
+ Số lượng lợn nái đẻ gồm số nái đã đẻ từ một lứa trở lên.
+ Số lượng lợn đực giống gồm lợn đực đự̛̣ nuôi nhằm mục đích phối giống.
- Số lượng gia súc khác gồm: Ngựa, dê, cừu, hươu, nai, thỏ, chó....
b) Số lượng gia cầm gồm:
- Số lượng gà gồm số lượng gà nội, bản địa, gà lai giữa giống nội, bản địa với giống nhập khầu, gà công nghiệp nuôi với mục đích lấy thịt, đẻ trứng (Chỉ tính những con gà từ 1 tháng trở lên, riêng gà công nghiệp chỉ tính những con từ 7 ngày tuổi trở lên).
+ Gà công nghiệp: gồm một số giống gà thường có nguồn gốc từ các giống ngoạ được nuôi với mục đích để chuyên lầy thịt (gà chuyên thịt) hoặc đề chuyên lấy trứng (gà chuyên trứng). Gà công nghiệp thường có năng suất (thịt/trứng) cao, nuôi với số lượng lớn theo một quy trình khép kín và sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp.
+ Gà mái đè: Gồm gà nội/bản địa và gà công nghiệp nuôi với mục đích lấy trứng.
- Số lượng vịt, ngan, ngỗng thịt và đẻ trứng (chi tính những con từ 1 tháng tuổi trở lên).
- Số lượng gia cầm khác gồm: Chim cút, bồ câu, đà điều...
c) Vật nuôi khác:

Số lượng vật nuôi khác gồm: Ong, trăn, rắn, nhím, tằm...

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại vật nuôi;
- Loại hình chăn nuôi (doanh nghiệp/trang trại/hộ gia đình);
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra chăn nuôi.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 0807. Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng một số sản phẩm chăn nuôi chủ yếu là sản lượng sản phẩm chính của gia súc, gia cầm và vật nuôi chủ yếu khác do lao động chăn nuôi kết hợp với quá trình sinh trương tụ̣ nhiên của vật nuôi tạo ra trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, năm), gồm:

- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng: Trọng lượng thịt hơi của đàn gia súc, gia cầm và vật nuôi khác đã xuất bán hoặc tự giết thịt trong kỳ; không tính gia súc, gia cầm và vật nuôi khác xuất chuồng bán cho nhu cầu nuôi sinh sản, đẻ trứng, cày kéo; nhữg con còi $c o ̣ c$, những con bị bệnh nhưng vẫn giết mổ lấy thịt;
- Sản lượng sản phẩm chăn nuôi không qua giết mổ: Các loại sàn phẩm thu được trong quá trình chăn nuôi gia súc, gia cầm và vật nuôi khác nhưng không qua giết mổ như sữa tươi, trứng gia cầm, kén tằm, mật ong, lông cừu, nhung hươu,...

2. Phân tổ chủ yếu

- Loại sản phầm;
- Loại hình kinh tế;
- Tinhh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra chăn nuôi.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0808. Diện tích rừng trồng mới tập trung

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích rừng trồng mới tập trung là diện tích trồng mới các loại cây lâm nghiệp bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và có quy mô diện tích từ 0,5 ha trờ lên, nếu là dải cây phải có chiều rộng tối thiểu 20 m và có từ 3 hàng cây trở lên, thực hiện trong một thời kỳ nhất định (quý, 6 tháng, 9 tháng, năm).

Gồm diện tích rừng trồng mới tập trung của các loại hình kinh tế thực hiện trong kỳ. Không tính diện tích các loại cây nông nghiệp như cao su, cà phê, chè... trồng trên đất lâm nghiệp bằng nguồn vốn của các chượng trình, dự án lầm nghiệp. Diện tích rừng trồng mởi tập trung trong kỳ không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật phải phá đi trồng lại lần thứ hai, thứ ba chi được tính một lần diện tích trồng mới.

Căn cứ vào mục đích sử dụng, diện tích rừng trồng mới tập trung được chia thành các loại: Diện tích rừng sản xuất trồng mở; diện tích rừng phòng hộ trồng mới; diện tích rừng đạ̃c dụng trồng mới.

## 2. Phân tổ chủ yếu

a) Kỳ 6 tháng: Phân tổ theo loại rừng
b) Kỳ năm phân tổ theo:

- Loại rừng (phân theo mục đich sử dụng);
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu:

- Điều tra lâm nghiệp;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Nông nghiệp.và Phát triển nông thôn.


## 0809. Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ là khối lượng gỗ, củi, tre, nứa, vầu, luồng,... và các sản phẩm tự nhiên trong rừng như cánh kiến, nhựa cây, quả có dầu, quả có hạt,... được khai thác và thu nhặt từ rừng tự nhiên và rừng trồng trong một thời kỳ nhất định:

- Sản lương gỗ gồm gỗ tròn, gổ ở dạng thô, gỗ cưa khúc, gỗ thanh, gỗ cọc đẽo vỏ, gỗ tà vẹt đường ray,
- Sản lượng lâm sản ngoài gỗ gồm củi, tre, luồng, nứa hàng, nứa nguyên liệu giấy,...
- Sản lượng các sản phẩm khác thu nhặt từ rừng gồm cánh kiến, nhựa cây thường, nhựa cây thơm, quà có dầu và các sản phầm khác.

2. Phâni tổ chủ yếu
a) Sản lượng gỗ phân tồ theo:

- Loại.hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) Sản lượng lâm sản chủ yếu ngoài gỗ phân tổ theo:
- Loại lâm sản;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra lâm nghiệp;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp-

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


## 0810. Diện tích nuôi trồng thủy sản

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích nuôi trồng thuỷ sàn là diện tích mặt nước tự nhiên hoặc nhân tạo được sử dựng để nuôi trồng thuỷ sản trong thời kỳ, gồm diện tích ao, hồ, đầm, ruộng lúa, ruộng muô̂i, sông cụt, vũng, vịnh, đẩm, phá, ao đào trền cát, bãi triều ven biển... gồm cả hồ, đập thuỷ lợi được khoanh nuôi, bảo vệ nguồn lọi thuỷ sàn để thu hoạch, diện tích được quây lại ở sông, hồ lớn, ven biển để nuôi trồng thuỷ sản, diện tích bờ bao, kênh dẩn nước vào, ra; các ao lắng, lọc...

Diện tích nuôi trồng thủy sản không gồm diện tích của các công trình phụ trọ̣ phục vụ̣ nuôi trồng thủy sản như: Khu vực làm biến thế điện, nhà làm việc, lán trại, nhà kho/nhà xưỡng chứa/chế biến thức ăn... và phần diện tích mặt nước chưa thả nuôi.

Công thức tính:

| Diện tích nuôi trồng |
| :---: |
| thủy sạan trong kỳ |$=$ Số vụ nuôi $\times \quad$| Diện tích nuôi |
| :--- |
| trồng thủy sản |

Trong đó:

+ Số vụ nuôi là số lần thu hoạch dứt điểm trong kỳ. Nếu trong kỳ, thu hoạch rải rác theo hình thức tia thưa, thả bù, không có vụ nuôi rõ ràng thì chỉ tính 1 vụ nuôi. Trường hợp này thường gặp ở nuôi quảng canh và quảng canh cải tiến;
+ Diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản được tính cho loại nuôi chính. Loại nuôi chính được xác định theo mục đích ban đầu của người nuôi và thường là loại có giá trị hoặc sản lượng lớn nhất.

Những nơi diện tích mặt nước không ổn định (tăng, giàm theo thời vụ hoặc thuý triều...) chỉ tính ở mức trung bình và tương đối ổn định phần diện tích có nuôi trồng thuỷ sản trong kỳ báo cáo.

Đối với ruộng trũng nuôi tôm, cá... chi tính phần diện tích mặt nước có độ sâu từ 30 cm trở lên và có nuôi trồng thuỷ sản từ 03 tháng trở lên.

- Nếu trên cùng một diện tích có nuôi nhiều vụ mà loại thủy sản nuôi ở các vụ không giống nhau thì diện tích nuôi trồng trong kỳ được tính cho tưnng loại thủy sản.

Tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại, diện tích nuôi trồng thuỷ sản được chia theo:
a) Loại nước:

- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt là phần diện tích nuôi trồng thuý sản thuộc khu vực trong đất liền hoặc hải đảo, chưa có sự xâm thực của nước biển nhu: Sông, suối, hồ đập thuỷ lợi, đất trũng ngập nước (ruộng trưng, sình lầy, ...); có độ mặn của nước dưới $0,5 \%$.
- Diện tích nuôi trồng thuỷ sản nước lợ là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực tiếp giáp giữa đất liền và biển (cứa sông, cửa lạch,... nơi giao thoa giữa nước mặn và nước ngọ̣ từ đất liền chảy ra); độ mặn của nưởc dao động từ 0,5 đên $20 \%$.
- Diện tich nuôi trồng thuỷ sàn nước mặn là phần diện tích nuôi trồng thuỷ sản ở khu vực biển (có độ mặn của nước trên $20 \%$ ). Khu vục biển được tính từ mép nước triều kiệt trở ra.
b) Phương thức nuôi:
- Nuôi thâm canh là nuôi ở trình độ ky̆ thuật cao, tuân thủ theo quy tá̛c kỹ thuật chặt chẽ tác động mạnh vào quá trình phát triển và sinh trưởng của đối tượng nuôi: từ chọn giống theo tiêu chuẩn kỹ thuật (thuần, đủ kích cỡ và sức sống) môi trường được chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thả giống, mật độ nuôi bảo đảm theo quy định, đối tượng được chăm sóc thường xuyên hàng ngày, hàng giờ để phòng trừ bệnh, bảo đảm điều kiện môi trường phù hợp với phát triển của thuỷ sản nuôi; thức ăn hoàn toàn là thức ăn công nghiệp; cơ sở hạ tầng được đầu tư toàn diện như hệ thống ao, đầm, thủy lợi, giao thông, cấp thoát nước, sục khí. Nuôi thâm canh cho năng suất thu hoạch cao hơn nhiều so với nuôi truyền thống.

Hệ thống nuôi tuần hoàn nước (hệ thống nuôi kín) cũng là một hình thức nuôi thâm canh cao.

- Nuôi bán thâm canh là nuôi thủy sản ở trình độ kỹ thuật thấp hơn so với nuôi thâm canh nhưng cao hơn so với phương thức nuôi quảng canh cải tiến: con giống thả nuôi là giống sản xuất hoặc giống tự nhiên, mật độ thả nuôi cao; hệ thống ao, hồ, đầm nuôi đự̛̛c đầu tư khá lớn, có các máy móc đi kèm như máy sục khí, quạt đảo nước...; cho ăn hàng ngày với thức ăn chủ yếu là thức ăn công nghiệp.
- Nuôi quảng canh cải tiến là nuôi thủy sản ̛̛̉ trình độ kỹ thuật thấp hơn nuôi bán thâm canh nhưng cao hơn so với nuôi quảng canh: mật độ thả giống thẩp; cho ān thức ăn công nghiệp hoặc kết hợp với thức ăn tự nhiên với mức độ thường xuyên nhưng cường độ thấp.
- Nuôi quảng canh là nuôi ở trình độ ky thuật đơn giản, it tác động đến quá trình phát triển, sinh trưởng của đối tượng nuôi, con giống thả với mật độ thấp, thức ăn chủ yếu từ tự nhiên thông qua việc lấy nước vào (qua cưa cống) và nhốt giữ vật nuổi trong một thời gian nhất định (tùy thuộc vào đối tượng, mùa vụ), cũng có thể cho ăn thường xuyên nhưng chưa theo quy trình chặt chẽ. Hỉnh thức này còn gọi là nuôi truyền thống, có ưu điểm là phù hợp với quy luật tự nhiên, it gây tổn hại tới môi trường nhưng năng suất nuôi thủy sån rất thấp.
c) Theo hình thức nuôi thủy sản: nuôi ao/hầm; nuôi bề/bồn; nuôi lồng, bè̀; nuôi đăng quầng; nuôi bạt đáy/ao xây; nuôi vèo; nuôi ruộng trũng; nuôi trong hồ, đập thủy Iọi; nuôi trên đầm, vịnh phá ven biển...
d) Theo cách thức nuôi
- Nuôi chuyên canh: nuôi một loại thủy sàn.
- Nuôi kết hợp: nuôi một loại thủy sản kết hợp với một hay nhiều loại thủy sản khác hoặc nuôi thưy sản kết hợp với sân xuất của các ngành khác như cá - lúa, tôm lúa, nuôi cá/tôm/thủy sản khác trong rừng ngập mặn..., trong đó:
+ Nuôi thủy sản - lúa là cách thức nuôii thủy sản kết hợp với trồng lúa theo kiểu 1 vụ cá/tôm/thủy sản khác - 1 vụu lúa (không tính diện tích nuôi thủy sản xen với trồng lúa).
+ Nuôi thủy sản xen rừng ngập mặn là diện tích nuôi thủy sản kết hợp vơi trồng rừng hoặc trong các rừng ngập mặn để bảo đảm môi trường sinh thái.

2. Phân tổ chủ yếu

- Loại thuỳ sản chủ̉ yếu;
- Phương thức nuôi;
- Loại nước;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thuỳ sản;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giưa kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0811. Sản lương thủy sản

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Sản lượng thủy sản là khối lượng sản phẩm hữu ích chưa qua chế biến hoặc đã qua sơ chế thu được từ hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản trong một thời kỳ nhất định (thường là tháng, quý, 6 tháng và năm), gồm:

- Các loại động vật thủy sinh sống dưới nước trong đất liền, ven biển, ngoài khơ:
+ Các loài cá có vầy: Chép, mè, trôi, trắm, hồng, song... hoặc không có vẩy: Cá kèo, cá trình, thờn bơn...;
+ Các loài động vật thuộc họ giáp xác: Tôm, cua, ghẹ, cáy...;
+ Các loài nhuyễn thể: Nhuyễn thể chân đầu (mực, bạch tuộc,...); nhuyễn thề 1 mảnh vỏ (ốc); nhuyến thể 2 mảnh vỏ (nghêu, sò, hến, tu hài, vẹm,...);
+ Các loài động vật sống dưới nước khác (rùa, giun biển,...).
- Các loài thực vật thủy sinh: Rong biền, tảo biển...;
- Các sản phẩm thu nhặt từ biển làm nguyên liệu sàn xuất hoặc tiêu dùng như ngọc trai, yến sào, vỏ ốc...

Không tính vào sản lượng thủy sản: Các loài thú biền khai thác (trừ cá voi) như hải cẩu, hà mã....

Sản lượng thuỷ sản có thể phân thành nhiều loại khác nhau tuỳ theo mục đích nghiên cứu và tiêu thức phân loại.
a) Theo ngành hoạt động, gồm:

- Sản lượng thuỷ sản khai thác là khối lượng sản phẩm thuỷ sản thu được từ hoạt động đánh bắt, thu nhặt nguồn lọ̣i thuỷ sản sẵn có trong thiên nhiên ở trong nội địa hay vùng biển, thuộc các loại mặt nước (nước mặn, lợ, ngọt) trong một thời kỳ nhất định. Sản lượng thủy sản khai thác gồm sản lượng thủy sản khai thác biển và sản lượng thủy sản khai thác nội địa.
- Sản lượng thủy sản nuôi trồng: Là khối lượng sản phẩm thưy sản thu được từ các hoạt động nuôi, trồng các loại thưy sản trong các vùng mặt nước mặn, lơ, ngộ.
b) Theo loại nước, gồm:
- Sản lượng thủy sản nuôi nước ngọt;
- Sản lượng thủy sản nuôi nước lợ;
- Sản lượng thủy sản nuôi nước mặn.

Thưy sản sinh trưởng cuối cùng ơ đâu thì tính cho loại mặt nước đó, mặc đù truớc đó đã sống ở môi trường nước khác.
c) Theo loài thuỷ sán, gồm:

- Sản lượng cá;
- Sản lượng tôm;
- Sản lượng thủy sản khác.

2. Phân tổ chủu yếu
a) Kỳ quý phân tồ theo:

- Nhóm công suất tàu, thuyền;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) $K y ̀ ~ 6 ~ t h a ́ n g, ~ n a ̆ m ~ p h a ̂ n ~ t o ̂ ̀ ~ t h e o: ~$
- Loài thưy sàn;
- Ngành kinh tế;
- Loại nước;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố
a) Sản lượng thủy sản: 6 tháng, năm;
b) Sản lượng thủy sản khai thác biển: Quý, nām.
4. Nguồn số liệu:

- Điều tra thuỷ sản;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Số lượng và công suất tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản
7. Khải niệm, phương pháp tính
a) Số lượng tàu/thuyền

Số lượng tàu/thuyền có động cơ khai thác hải sản là những tàu/thuyền chuyên dùng khai thảc hải sàn có gắn mảy động lực để đi chuyển gồm những tàu/thuyền đã đăng kiểm và chưa đăng kiểm nhưng thực tế trong năm có hoạt động khai thác; và những tàu/thuyền cơ giới mới đóng nhưng có mục đích sử dụng vào việc khai thác hải sản lâu dài.
b) Công suất tàu/thuyền

Công suất tàu/thuyền khai thác hải sản là tổng công suất hiện có của các máy chính cưa tàu/thuyền tại một thời điểm nhất định. Đơn vị tính cống suất là mã lục (CV). Số tàu thuyền có động cơ khai thác hải sản được chia thành các nhóm: Nhỏ hơn 20 CV ; từ 20 đến dưới 50 CV ; từ 50 đến dưới 90 CV ; từ 90 đến dưới 250 CV ; tù 250 đến dưới 400 CV ; từ 400 CV trở lên.
2. Phân tổ chủ yếu

- Nhóm công suất;
- Nghề khai thác chính;
- Phạm vi khai thác;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung uơng.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra thuỷ sản;
- Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp;
- Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng họ̣p: Tồng cục Thống kê.

## 09. Công nghiệp

901. Chỉ số sản xuất công nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khái niệm

Là tỷ lệ phần trăm giữa khối lương sàn xuất công nghiệp tạo ra trong kỳ hiện tại với khối lượng sản xuất công nghiệp kỳ gốc.

Chỉ số sản xuất công nghiệp có thể tính với nhiều kỳ gốc khác onhau tuỳ thuộc mục đích nghiên cứu. Ở nước ta hiện nay thường chọn kỳ gốc so sánh là cùng kỳ năm trước và kỳ trước liền kề; ít sử dưng gốc so sánh là mô̂t tháng cố định của một năm nào đó. Tuy nhiên, hầu hết các nước trên thế giới sử dưng gốc so sánh là tháng binh quân của một nåm được chọn làm gốc để tính "chỉ số khối lượng sản phẩm công nghiệp".

Việc tính chỉ số sản xuất công nghiệp được bắt đầu từ tính chỉ số sản xuất của sản phẩm hay còn gọi là chỉ số cá thể. Từ chî số cá thể có thể tính cho các chi số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4 , cấp 2 , cấp 1 và toàn ngành công nghiệp; cũng có thể tính cho một địa phương và cho toàn quốc.

Công thức tính:

$$
Y_{x}=\frac{\sum_{n=1}^{k} i_{X_{n}} \times W_{X_{n}}}{\sum W_{X_{n}}}
$$

Trong đo:
$\mathrm{I}_{\mathrm{X}}$ : Chỉ số sản xuất chung;
$\mathrm{i}_{\mathrm{Xn}}$ : Chỉ số sản xuất của sàn phẩm (hoặc của một ngành) thứ n ;
$\mathrm{W}_{\mathrm{Xn}}$ : Quyền số sản xuất cưa sản phẩm (hoặc của một ngành) thứ n. Trong công thức này, quyền số được thể hiện là tỷ trọng của sản phẩm trong một ngành hoặc tỳ trơng của một ngành chi tiết trong ngành cấp cao hon.
b) Quy trình tính toán

- Tính chi số sản xuất của một sản phẩm

Công thức tính:

$$
i_{g n}=\frac{q_{n 1}}{q_{n o}} \times 100
$$

Trong do:
$\mathrm{i}_{\mathrm{qn}}$ : Chỉ số sản xuất của sản phầm cụ thề thứn (ví dụ như: sản phẩm điện, than, vải, xi măng...);
$\mathrm{q}_{\mathrm{n} 1}$ : Khối lượng sản phẩm hiện vật được sản xuất ra ở thời kỳ báo cáo;
$\mathrm{q}_{\mathrm{n}}$ : Khối lượng sản phẩm hiện vật được sản xuất ra ở thời kỳ gốc.
Tính chi số sản xuất cho từng sản phẩm riêng biệt tuy đơn giản, nhưng lại rất quan trọng, bởi các chỉ số của từng sản phẩm sẽ là cơ sở để tính chi số chung cho ngành, cho địa phương và cho toàn quốc. Nếu các chi số của từng sản phầm thiê̂u chính xác sẽ làm cho chi số chung không chính xác.

- Tính chỉ số sản xuất của một ngành công nghiệp cấp 4

Chỉ số sản xuất của một ngành công nghiệp cấp 4 là chi số bình quân gia quyền của các chí số sản phẩm đại diện cho ngành đó

Công thức tính:

$$
I_{q N 4}=\frac{\sum_{q n} \times W_{q n}}{\sum W_{q n}}
$$

Trong đo:
$\mathrm{I}_{\text {QN4 }}$ : Chi số sàn xuất cửa ngành cấp 4 thứ N ;
$\mathrm{i}_{\mathrm{qn}}$ : Chit số sản xuất của sản phẩm thứ n ;
$\mathrm{W}_{\mathrm{qn}}$ : Quyền số sản xuất của sản phẩm thứ n ;
q: Ký hiệu cho khối lự̛̣ng sản xuất;
N4: Ký hiệu cho ngành cấp $4(\mathrm{~N} 4=1,2,3, \ldots \mathrm{j})$;
(j: Số thứ tự của ngành cấp 4 cuối cùng)
n: Ký hiệu cho số sản phẩm (n=1,2,3...k).
( k : Số thứ tự của sàn phẩm cuối cùng trong ngành công nghiệp cấp 4).

- Tính chi số sản xuất của một ngành công nghiệp cấp 2

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2 là chỉ số bình quân gia quyền các chỉ số sản xuất của các ngà̀nh cấp 4 đại điện cho ngảnh cấp 2 (hoặc là chỉ số bình quân gia quyền các chỉ số sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 3 đại điện cho ngành cấp 2).

Công thức tính:

$$
I_{q N 2}=\frac{\sum i_{q N 4} \times W_{q N 4}}{\sum W_{q N 4}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{qN} 2}$ : Ch1 số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 2;
$\mathrm{I}_{\mathrm{q} N 4}$ : Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4 đại diện cho ngành công nghiệp cấp 2;
$W_{\text {Q̛N4 }}$ : Quyền số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4 đại diện cho ngảnh công nghiệp cấp 2.
Quyền số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 4 là tỷ trọng của giáa trị tǎ̀ng thêm của ngành công righiệp cấp 4 đó trong tổng giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp cấp 2 tại thời điểm được chọn đề tính quyền số.

- Tinnh chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1 là chỉ số bình quân gia quyền của các chi số sản xuất của các ngành công nghiệp cẩp 2 trong ngành cấp 1 .

Công thức tính:

$$
I_{q N I}=\frac{\sum I_{q N 2} \times W_{q N 2}}{\sum W_{q N 2}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{L}_{\mathrm{q} \mathrm{NI}}$ : Chil số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1 ;
$\mathrm{I}_{\mathrm{q} N 2}$ : Chỉ số sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2 ;
$\mathrm{W}_{\mathrm{qN} 2}$ : Quyền số sản xuất của các ngành công nghiệp cấp 2 .
Trong ngành công nghiệp cấp 1 gồm nhiều ngành công nghiệp cấp 2 có vị trí quan trọng khác nhau. Tuỷ điều kiện, khả năng và yêu cầu mà chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp cấp 1 được tính bình quân gia quyền từ tất cả các ngành công nghiệp cấp 2 thuộc ngành cấp 1 , hoặc chỉ tính bình quân gia quyền của một số ngành câ̂p 2 quan trọng đủ đại diện cho ngành cấp 1 .

- Tính chi số sản xuất của toàn ngành công nghiệp

Chi số sản xuất của toàn ngành công nghiệp là chỉ số bình quân gia quyền các chỉ số sản xuất cưa các ngành công nghiệp cấp 1 (gồm 4 ngành công nghiệp cấp I là: công nghiệp khai khoáng; công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khi đốt, nước nóng, hở nước và điềv hòa không khif; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thài).

Công thức tính:

$$
I_{Q}=\frac{\sum I_{q N 1} \times W_{q N 1}}{\sum W_{q N}}
$$

## Trong đó:

$\mathrm{I}_{\mathrm{Q}}$ : Chỉ số sản xuất của toàn ngành công nghiệp;
$\mathrm{I}_{\mathrm{qN}}$ : Chỉ số sản xuất của từng ngành công nghiệp cấp l ;
$\mathrm{W}_{\mathrm{qN} 1}$ : Quyền số của từng ngành công nghiệp cấp 1 .
2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Ngư̂̀n số liệu: Điều tra ngành công nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0902. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là sản lượng của những sân phẩm quan trọng đối với nền kinh tế được ngành công nghiệp sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm).

Danh mục sản phầm công nghiệp chủ yếu được quy định căn cứ vào vị trí, vai trò của sản phẩm đối với tiêu dùng trong nược, xuất khẩu, nhu cầu dự trữ và đóng góp cho ngân sách. Danh mục này thay đổi theo từng thời kỳ phát triển kinh tế xã hội. Sản
lượng của mỗi sản phẩm chủ yếu gồm thành phẩm (chính phẩm, thứ phẩm, phụ phẩm) và bán thành phầm bán ra ngoài, trong đó:

- Thành phẩm là sản phẩm do hoạt động sản xuất công nghiệp của cơ sở tạo ra; không phân biệt sản phẩm đó được sản xuất từ nguyên vật liệu của cơ sở hay nguyên vật liệu của khách hàng đưa đến gia công. Những sản phẩm này đã làm xong thủ tục nhập kho thành phầm trong kỳ, gồm:
+ Chính phẩm là những sàn phẩm vật chất công nghiệp sản xuất ra đạt quy cách và phẩm chất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.
+ Thứ phẩm là những sản phẩm vật chất công nghiệp sản xuất ra chưa đạt tiêu chuẩn quy cách và phẩm chất theo quy định nhung vẫn có giá trị sử dụng và đự̛̣c tiêu thụ (thị trường chấp nhận).
+ Phụ phầm (cỏn gọi là sản phẩm song song) là nhưng sản phẩm vật chất được tạo ra trong quá trình sản xuất công nghiệp cùng với sàn phẩm chính.
- Bán thành phẩm là sàn phẩm do hoạt động sản xuất công nghiệp của cơ sở tạo ra, đã kết thức giai đoạn sản xuất nhất định trong phạm vi một phân xưởng sản xuất (kểt thúc một công đoạn trong toàn bộ công đoạn sàn xuất sản phầm), phù hợp với quy cách, đạt tiệu chuần kỹ̉ thuật quy định của một giai đoạn sản xuất và còn được tiếp tục sản xuất chế biến trong phần xưỡng sản xuất khác của cơ sờ (một công đoạn tiếp tục của sản xuất sản phẩm). Bán thành phầm của các cơ sở sản xuất được bán ra ngoài cũng được coi là thành phẩm công nghiệp.

2. Phân tồ chử yếu
a) Kỳ tháng, quý phân tổ theo loại sản phẩm.
b) Kỳ năm phân tổ theo:

- Loại sán phầm;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra ngành công nghiệp.
5. Cơ quan chịuu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao
7. Khái niệm, phương pháp tính

Là chỉ tiêu tương đối, thể hiện bằng tỷ lệ phà̀m trăm (\%) giữa giá trị xuất khầu sån phẩm công nghệ cao trong tồng giá trị sản phẩm công nghệ cao trong một thời kỳ nhất định.

Công thức tính:


Sản phẩm công nghệ cao là sản phầm do công nghệ cao tạo ra, có chất lượng, tính năng vượt trội, giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại sản phẩm công nghệ cao.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chư trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính.


## 0904. Tỷ̉ trọng công nghiệp chế biến trong tổng sản phẩm trong nước

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong tổng sản phẩm trong nước là tỳ lê̂́ phần trăm (\%) của giá trị tăng thêm được tạo ra của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo so với tồng sản phẩm trong nước trong một thời kỳ nhất định.

Công thức tính:

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{cbct}}$ : Tỷ trọng ngành chế biến, chế tạo trong GDP
$V_{\text {cbct }}$ : giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo
GDP: Tổng GDP toàn bộ nền kinh tế

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiêpp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến theo sức mua tương đương
7. Khái niệm, phương pháp tính

Giá trị tăng thêm bình quân đầu ngư̛̛̛i của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương (PPP) được tính bằng tỷ lệ giá trị tăng thêm của ngành cổng nghiệp chế biến, chế tạo trong năm theo sức mua tương đương chia cho dân số bình quân trong năm tương ứng.

Công thức tính:

$$
\mathrm{VA}_{\text {cbabq }}=\frac{\mathrm{VA}_{\text {cbattd }}}{\mathrm{P}} \times 100
$$

Trong đó:
VA $_{\text {cbctbq: }}$ : Giá trị tăng thêm bình quân đầu người của công nghiệp chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương;

VA $_{\text {cbattd }}$ : Giá trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo theo sức mua tương đương;

$$
\mathrm{VA}_{\mathrm{cbcttd}}=\mathrm{VA}_{\text {cbtthh }} \times \mathrm{T}_{\mathrm{td}}
$$

P: Dân số bình quân trong năm;
VA $_{\text {cbcthhh: }}$ giâ trị tăng thêm ngành chế biến, chế tạo tính theo giá hiện hành;
$\mathrm{T}_{\mathrm{td}}$ : Tỷ giá sức mua tương đương của Việt Nam so với tỷ giá bình quân toàn cầu.
2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình kinh tế.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0906. Chỉ số tiêu thụ sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi số tiêu thụ sản phẩm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là chỉ tiêu so sánh mức tiêu thụ hàng hoá và dịch vụ công nghiệp chế biến, chế tạo kỳ nghiên cứu với thời kỷ được chọn làm gốc so sánh. Kỳ gốc so sánh của chỉ số tiêu thụ thường là tháng
bình quân của năm được chọn làm gốc hoặc tháng trước liền kề, tháng cùng kỳ năm trước,...

Quy trình tính chì số tiêu thụ sàn phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo cũng gồm 5 bước chính như sau:

- Tính chi số tiêu thụ của từng sản phẩm

Công thức tính:

$$
\mathrm{i}_{\mathrm{tn}}=\frac{T_{\mathrm{n} 1}}{T_{n 0}} \times 100
$$

Trong đó:
$\mathrm{i}_{\mathrm{tn}}$ : Chỉ số tiêu thụ của sản phầm n ;
$\mathrm{T}_{\mathrm{n} 1}$ : Số lượng sản phẩm hiện vật tiêu thụ ở thời kỳ hiện tại của sản phẩmn;
$\mathrm{T}_{\mathrm{n} 0}$ : Số lượng sản phẩm hiện vật tiêu thụ ở thời kỳ gốc so sánh của sản phầm n;
$\mathrm{t}:$ Ký hiệu cho tiêu thụ;
n : Ký hiệu cho số thứ tự sản phầm $(\mathrm{n}=1,2,3, \ldots . \mathrm{k})$.

- Tính chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4

Công thức tính:

$$
I_{t N 4}=\frac{\sum i_{t n} \times W_{t r}}{\sum W_{t r}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{N} 4}$ : Chỉ số tiêu thụ cưa ngành cấp $4(\mathrm{~N} 4=1,2,3, \ldots \mathrm{X})$;
$\mathrm{i}_{\mathrm{t} 0}$ : Chì số tiêu thụ của sản phẩm n;
$\mathrm{W}_{\mathrm{tn}}$ : Quyền số tiêu thụ của sản phẩm thứ $\mathrm{n}(\mathrm{n}=1,2,3, \ldots \mathrm{k})$.
Quyền số tiêu thụ của sản phẩm là tỷ trọng doanh thu tiêu thụ của sản phẩm đó trong tổng doanh thu tiêu thụ của các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4 tại thời điểm được chọn đề tính quyền số.

- Tính chỉ số tiêu thụ cưa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2

Công thức tính:

$$
I_{I N 2}=\frac{\sum I_{I N 4} \times W_{t N 4}}{\sum W_{t N 4}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{N} 2}$ : Chỉ số tiêu thụ của ngành cấp $2(\mathrm{~N} 2=1,2,3, \ldots \mathrm{Y})$;
$\mathrm{I}_{\mathrm{W} \mathrm{N} 4}$ : Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4;
$\mathrm{W}_{\mathrm{tN} 4}$ : Quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4.
Quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4 là tỷ trọng của doanh thu tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4 đó trong tồng doanh thu tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 tại thời điểm được chọn đề tính quyền số.

- Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Công thức tính:

$$
I_{I N 1}=\frac{\sum I_{I N 2} \times W_{U N 2}}{\sum W_{I N 2}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{N} \mathrm{I}}$ : Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;
$\mathrm{I}_{\mathrm{N} 2}$ : Chỉ số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2;
$\mathrm{W}_{\mathrm{i} 2}$ : Quyền số tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 .
Quyền số tiêu thụ cưa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 là tỷ trọng của doanh thu tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 đó trong tổng doanh thu tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 1 tại thời điểm được chọn đề tinh quyền số.
2. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra ngành công nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0907. Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệ̣p chế biến, chế tạo

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo là chỉ tiêu so sánh mức tồn kho sản phẩm công nghiệp chế biển, chế tạo tại thời điểm quan sát với thời điểm được chọn làm gốc so sánh. Tuỳ theo mục đích nghiên cứu mà thời điểm gốc so sánh được chọn khác nhau. Cụ thể:

- Khi so sánh theo kỳ gốc cố định thường phải chọn mức tồn kho đầu tháng, cuối tháng của tháng nào đó hoặc đầu năm, cuối năm của một năm nào đó cố định đề so sánh cho các tháng, các năm tiếp theo;
- Khi so sánh với cùng kỳ năm trước thường chọn kỳ gốc là mức tồn kho cuối tháng, cuối quý, cuối năm trước;
- Khi so sánh với kỳ trước liền kề, thì chọn mức tồn kho cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm trước liền kề.

Chỉ số tồn kho sản phẩm phản ánh tình hình biến động tồn kho của sản phẩm trong các cơ sở sản xuất của ngành công nghiệp.

Chi số tồn kho sản phẩm công nghiệp gồm chỉ số tồn kho của từng sản phẩm được tính trên cơ sờ số lượng sản phẩm tồn kho của từng sản phẩm giữa thời điểm kỳ báo cáo và kỳ gốc so sánh; chi số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 4 là chỉ số bình quân gia quyền các chi số tồn kho của những sản phẩm đại diện cho ngành công nghiệp cấp 4 đó; chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp cấp 2, câ̂́p 1 là chi số bình quân gia quyền các chi số tồn kho của ngành hoặc loại hình sở hữu cấp dưới đại diện.

- Chi số tồn kho của tùng sản phẩm

Công thức tính:

$$
\mathrm{i}_{\mathrm{dn}}=\frac{\mathrm{q}_{\mathrm{dn} \mathrm{~J}}}{\mathrm{q}_{\mathrm{dn} 0}} \times 100
$$

Trong đo:
$\mathrm{i}_{\mathrm{dn}}$ : Chi số tồn kho của sản phẩm $\mathrm{n}(\mathrm{n}=1,2,3 \ldots \mathrm{k})$;
$\mathrm{q}_{\mathrm{dn}}$ : Số Iượng sản phả̉m tồn kho của sản phẩm n tại thời điểm kỳ hiện tại;
$q_{\mathrm{dn} 0}$ : Số lượng sản phẩm tồn kho của sản phẩm n tại thời điểm kỳ gốc so sánh;
d : Ký hiệu cho tồn kho.

- Chi số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4

Công thức tính:

$$
I_{d N 4}=\frac{\sum i_{d n} \times W_{d n}}{\sum W_{d n}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{dN} 4}$ : Chi số tồn kho của ngành cấp 4;
$\mathrm{i}_{\mathrm{dn}}$ : Chỉ số tồn kho của sản phẩm đại diện thứ n ;
$\mathrm{W}_{\mathrm{dn}}$ : Quyền số tồn kho của sản phầm thứ n .
Quyền số tồn kho của sản phẩm là tỷ trọng giá trị tồn kho của sản phẩm đó trong tổng giá trị tồn kho cưa ngành công nghiệp chể biến, chế tạo cấp 4 tại thởi điềm được chọn đề tính quyền số.

- Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2

Công thức tính:

$$
I_{d N 2}=\frac{\sum I_{d N 4} \times W_{d N 4}}{\sum W_{d N 4}}
$$

Trong đ 6 :
$\mathrm{I}_{\mathrm{d} \mathrm{N} 2}$ : Chil số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2;
$\mathrm{I}_{\mathrm{dN} 4}$ : Chi số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4;
$\mathrm{W}_{\mathrm{dN} 4}$ : Quyền số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4.

Quyền số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4 là tỷ trọng giá trị tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 4 trong tổng giá trị tồn kho cưa ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 tại thời điểm được chọn để tính quyền số.

- Chi số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo

Công thức tinh:

$$
I_{d N 1}=\frac{\sum I_{d N 2} \times W_{d N 2}}{\sum W_{d N 2}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{X}_{\mathrm{d} \mathrm{N}}$ : Chi số tồn kho cùa toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo;
$\mathrm{I}_{\mathrm{dN} 2}$ : Chỉ số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2;
$\mathrm{W}_{\mathrm{dN} 2}$ : Quyền số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2.
Quyền số tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 là tỷ trọng giá trị tồn kho của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cấp 2 trong tổng giả trị tồn kho của ngành công nghiệp chế biển, chế tạo cấp 1 tại thời điểm được chọn để tính quyền số.
2. Phân tổ chủ yếu: Ngành kinh tế.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra ngành công nghiệp.
5. Cơ quan chịu trảch nhiệm thu thập, tỗng hợp: Tổng cục Thống ke.

## 0908. Cân đối một số năng lượng chủ yếu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Nguồn năng lượng

Năng lượng là dạng vật chất đặc biệt, tồn tại dưới nhiều hình thái khác nhau (hình thái vật thể nhur: Than, củi, dầu, gas; hình thái phi vật thể như: Điện, sức gió,...), nhưng đều có đặc tính chung là khi tiêu dùng sẽ tạo ra một nhiệt năng nhất định hoậc khả năng sinh ra công thông qua hệ thống thiết bị truyền lực. Chi tiêu nguồn năng lượng là khối lượng của các loại năng lượng sẵn sàng đáp úng cho nhu cầu tiêu dùng của toàn xã hội trong một thời kỳ nhất định (tháng, quý, năm). Khối lượng năng lượng được tính theo đơn vị tính tự nhiên của từng loại năng lượng như: Điện tính bằng kwh; than tính bằng tấn; xăng, dầu tính bằng tâ̂n hoạác lít; khí thiên nhiên tính bằng $\mathrm{m}^{3}, \ldots$ đồng thời cũng có thề tính theo đơn vị quy đổi chung cho các loại năng lượng nhur: Calo, Jun,...

Công thức tính tổng nguồn năng lượng:

Phương pháp tinh từng yếu tố như sau:

- Chênh lệch tồn kho là khả nāng sã̃n sàng huy động ngay cho nhu cầu, nên được tính vào nguồn cung để cân đối với cầu. Tồn kho được tính đầy đủ ở tất cả các khâu của quá trình sản xuất và cung ứng năng lượng, gồm tồn kho ở khâu sản xuất, khâu cung ứng và cả khâu sử dụng. Đối với những loại năng lượng sản xuất gắn liền với tiêu thụ, không xác định được lượng tồn kho, thì tồn kho bằng 0 .

Tồn kho chỉ được tính vào nguồn năng lượng phần chênh lệch giữa tồn kho đầu kỳ với tồn kho cuối kỳ. Yếu tố chênh lệch tồn kho được tỉnh bằng cách lấy mức tồn kho đầu kỳ trừ ( - ) mức tồn kho cuối kỳ, nếu kết quả là dương (+) được cộng vào tổng nguồn năng lương, nếu âm (-) thì phải trừ bơt trong tổng nguồn năng lượng trong kỳ.

- Sản xuất là sản lượng của một loại năng lượng cụ thể được sản xuất ra trong kỳ, được nhập kho hoặc sã̃n sàng cho tiêu thụ. Sản lượng sản xuất được tính vào tổng nguồn năng lượng phài là sản phẩm bảo đảm đáp úng được cho nhu cầu và xong thủ tự nhập kho để tiêu thụ (đối với loại nāng lượng có thực hiện chế độ nhập kho nhu: Sản xuật than, khai thác dầu, tinh lọc xăng dầu,...), hoặc sẵn sàng cung cấp cho các nhu cầu sừ dựng (đối với loại năng lượng sản xuất ra không thực hiện thủ tực nhập kho như: Sản xuất điện, khai thác khỉ đốt...). Cách tính cụ thể nguồn năng lượng sản xuất như sau:
+ Đối với những nguồn năng huợng sản xuất (kể cả nguồn năng lượng nguyên thuỷ và nguồn năng lượng thứ sinh) có thực hiện nhập kho thành phầm, thì sản lượng năng lượng sản xuât được tính bằng sản lượng đã làm xong thủ tục nhập kho trong kỳ.
+ Truờng hợp sản xuất năng lượng vừa để bán ra ngoài, vừa sử dụng cho các hoạt động sản xuất kịnh doanh khác cưa đơn vị, thì sản lượng năng lượng sản xuất phải được tính đầy đủ cả phần sản xuất để bán ra ngoài và phần dùng trong nội bộ đơn vị. Đế tính không trùng và không sót, trường hợp này được quy định cách tính như sau:

Nếu đơn vị sản xuất thực hiện hạch toán nhập kho toàn bộ sản phẩm sản xuất, sau đó mới làm thủ tục xuất kho tiêu thụ cho bên ngoài hoặc cho tiêu dùng nội bộ, thì lấy theo số liệu sản phầm nhập kho trong kỳ.

Nếu đơn vị chỉ nhập kho với thành phẩm bán ra ngoài, còn dùng trong nội bộ đơn vị không qua nhập kho và cung ưng trực tiếp ở nơi sản xuất, thì sản lượng năng lự̛̣ng sản xuất bẳng số nhập kho trong kỳ cộng với sản lượng thực tế đã tiêu dùng cho nội bộ đơn vị.
† Đối với những nguồn năng lượng sản xuất nhưng không thực hiện thủ tục nhập kho thành phẩm, mà tồ chức cung ứng trực tiếp cho tiêu dùng như: Sản xuất điện, khai thác khí đốt,... thì sản lượng năng lượng sản xuất được tính trên đồng hồ đo sản lượng tại nợi sản xuất chuyển qua cho tiêu thụ.

+ Đối với một số nguồn năng lượng sản phẩm không chỉ sử dụng cho mục đích làm nguồn năng lượng mà còn được sử dưng với mục đích làm nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuẩt cho các ngành khác. Nếu dưng cho mục đích làm nguồn năng lượng, thì đó là sản phẩm năng lượng, nhưng nếu dưng làm nguyên liệu cho sản xuất cho các ngành khác thỉ không phải là sàn phầm năng lượng. Với những sàn phẩm này, sản lượng năng lượng sàn xuất được tinnh trên cơ sở số liệu sản xuất thực tế cho nhu cầu làm nguồn cung cấp năng lượng hoặc sản lượng thực tế đã dùng vào mục đích cung cấp nguồn năng lượng.
- Nhập khẩu: Đê̂̉ cân đối giữa cung và cầu các nguồn năng lượng, nhiều quốc gia sản xuất trong nược không đủ đáp ưng nhu cầu, cần phải nhập khẩu, phổ biển nhập khầu năng lương là than, xăng dầu, khi đốt, một số nước đã nhập khẩu cả điện. Nguồn năng lượng nhập khẩu phải cãn cứ vào hâi quan, đó là sản lượng năng lượng đã hoàn thành thủ tụ̣c nhập khẩu tại hải quan cưa khẩu và được đưa về nhập kho trong nước của các đơn vị nhập khẩu hoặc bán thẳng cho đơn vị sừ dụng trong nước.
- Xuất khẩu: Ngược lại với nhập khẩu, xuất khẩu làm giảm nguồn cung năng lượg.

Năng lượng xuất khẩu là sản lượng năng lượng đã làm xong thủ tục hải quan cửa khẩu và được đưa lên phương tiện vận chuyển khơi biên giới. Trường họ̣ xuất khẩu năng lượng không qua thủ tục hải quan thì tính theo sản lượng thực tế của các đơn vị trực tiếp bán cho nước ngoài.

- Hao hự, tổn thất tự nhiên là toàn bộ số năng lương mất đi trong quá trình lưu thông phân phối theo định mức ky thuật, đó là những hao hụt tất yếu phải có do đặc tính kŷ̀ thuật sinh ra, ví dụ: Xăng, dầu có bốc hơi tự nhiên, điện khi truyền tải phải có hao hụt trên đường dây, than để lâu phải có hao hụ̂t theo thời tiết mua nắng... Những hao hụt này được xác định trược theo các định mức cho phép. Những tốn thất trên do đã được tính trong các yếu tố chênh lệch tồn kho, sản xuất, nhập khầu, nhưng lại không còn có ý nghĩa sẵn sàng cho cung cấp nên luôn mang ý nghĩa là một số âm phải trừ đi trong tổng các yếu tố cưa tổng nguồn năng lượng.
b) Tiểu dùng năng lượng

Tiêu dùng năng lượng là khối lượng năng lượng thực tế đã tiêu dùng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng cho dân cư và tiêu dùng khác của xã hội trong kỳ nghiên cứu. Tiêu dùng năng lượng thường tính toán cho hai chỉ tiêu: Tiêu dùng năng lượng chung và tiêu dùng năng lượng cuối cùng.

- Tiêu dùng năng lượng chung là khối lượng năng lượng tiêu dùng cho hoạt động sản xuất, hoạt động dịch vự, tiểu dùng cho dân cư và tiêu dùng khác. Khối lượng năng lượng tiêu đừng chung gồm khối lượng năng lượng đầu vào khi tiêu dùng sẽ bị mất hoàn toàn và khối lượng năng lượng.

Công thức tính:

| Tiêu dùng năng lượng chung | Tiêu dùng cho hoạt động sản xuất | $+$ | Tiêu dùng cho hoạt động dịch v | + | Tiêu <br> dùng <br> cho <br> dân cur | + | Tiêu dùng cho các hoạt động khác |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |

+ Tiêu dùng năng lượng cho hoạt động sản xuất là khối lượng năng lượng tiêu dùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất vật chất hay cho ngành công nghiệp, nông nghiệp. Về nguyên tắc phải tính năng lượng tiêu đùng trực tiếp cho hoạt động sản xuất, nhưng thực tê̂ không thể có hạch toán riêng biệt cho các hoạt động, mà phải cãn cứ vào chủ thể tiêu đùng có tư cách pháp nhân về sử dụng năng lượng, đó là các cơ sở sàn xuất hạch toán kinh doanh độc lập. Trong trường hợp một cơ sở hạch toán độc lập có nhiều hoạt động thuộc các nhóm khác nhau, nếu hạch toán riêng được năng lượng tiêu dùng cho từng nhóm thì tách ra đưa vào tiêu dùng của mỗi nhơm. Nếu không hạch toán tách được thì quy uớc tính cả vào cho hoạt động chính của cơ sở.
+ Tiêu dùng nāng lượng cho hoạt động dịch vụ là khối lượng năng lượng tiêu dùng trực tiếp cho các hoạt động dịch vụ kinh doanh vì lợi nhuận; dịch vụ có thu và dịch vụ công của các đơn vị kinh doanh dịch vụ và đơn vị sự nghiệp. Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ thì phương pháp tính như năng lượng tiêu dùng cho hoạt động sản xuất trình bà̀y ờ trên. Đối với tiêu dùng năng lượng của các đơn vị sư nghiệp thì việc tính toán chỉ tiêu này phải căn cứ vào đơn vị sự nghiệp có đủ tư cách pháp nhân như: Bệnh viện, trạm điều dưỡng, trường học, viện nghiện cứu... Trong trường hợp một đơn vị sự nghiệp có nhiều hoạt động khác nhau, nếu tính riêng được thì tách cho từng hoạt động, không tách riêng được thì quy ước tính vào cho hoạt động chính.
+ Tiêu dùng năng lượng cho dân cư là khội lượng năng lượng tiêu dùng trực tiếp phục vụ đời sống của các cá nhân, hộ dân cư.

Năng lượng tiêu dùng cho dân cư chỉ tính năng lượng trực tiếp tiêu dưng cho đời sống của dân cư và hộ dân cư như: Nǎng lượng để thắp sâng, nấu ăn, chạy các thiết bị đồ gia dụng (máy giặt, bàn là, ti vi, tủ lạnh, lò suởi, máy hứt bụi, quạt, điều hoà nhiệt độ,...). Không tính vào tiêu dùng dân cư những năng lượng trực tiếp dùng vào sản xuất, kinh doanh dịch vụ của hộ dân cư (phần này tính vào nhóm sản xuất hoặc kinh doanh dịch vụ).

+ Tiêu dùng năng lượng cho các hoạt động khác là khối lượng năng lương tiêu dùng trực tiếp cho các hoạt động khác ngoải 3 nhơm đối tượng trên (như nghiên cứu, thử nghiệm khoa học; các tổ chức quốc tế; các đại sứ quán...). Việc tính toán chỉ tiêu này phải căn cứ vào cơ quan, tổ chức có đầy đủ tư cách pháp nhân về sừ dụng năng lượng theo các hợp đồng và khối lượng năng lượng thực tế tiêu dùng đã thanh toán với đơn vị cung cấp năng lượng.
- Tiêu dùng năng lượng cuối cùng là phần năng lượng tiêu dừng trục tiếp cho toàn xả hội khi tiêu dùng năng lượng bị mất hoàn toản, không tái tạo ra nguồn năng lượng khác. Năng lượng tiêu dùng cuối cùng không gồm năng lượng tiêu dùng để chế biến ra các loại năng lượng mới.

Công thức tính:

Phương pháp tính của tưng đối tượng trong tiêu dùng cuối cùng tương tư nhu phần tiêu dùng chung, chỉ khác là không có tiêu dùng cho các hoạt động chế biến năng lượng khác.

## 2. Phân tổ chử yếu

- Loại năng lượg;
- Khu vực tiêu dùng năng lượng.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế;
- Khảo sát mức sống dân cur Việt Nam.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 0909. Năng lực sản xuất của sản phẩm công nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Năng lực sản xuất của một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu là khối lượng của những sản phầm công nghiệp quan trọng đối với nền kinh tế và nhu cầu tiêu dùng của dân cư mà ngành công nghiệp có thể sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định.

Năng lực sản xuất của một sản phẩm thường được thể hiện ở sản phẩm cuối cùng của dây chuyền sản xuất và biểu hiệ̣n bằng khối luợng thành phẩm được sản xuất ra tính theo năng lực sản xuất thiết kế hoặc theo năng lực sản xuất thực tế.
a) Năng lực sản xuất theo thiết kế là khả năng sản xuất cao nhất của máy móc, dây chuyền sản xuất hiện có trong điều kiện sử dụng đầy đủ và hợp lý nhất các tư liệu sản xuất, áp dụng các quy trình công nghệ theo thiết kế vởi việc tồ chức sản xuất ơo điều kiện bình thường.
b) Năng lực sản xuất thực tế là khối lượng sản phẩm thực tế đã sản xuất trong kỳ trên cơ sở điều kiện thực tế hiện có về máy móc, thiết bị, nguồn nhân lực, nguồn tài chính và các nguồn lực khác.

## 2. Phâa tổ chủ yếu

- Sản phẩm chủ yếu;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 2 năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra năng lực sản xuất của một số sản xuất công nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp

- Chủ trì: Bộ Công Thương;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 10. Thương mại, dịch vụ

## 1001. Doanh thu bán lẻ hàng hoá

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Bán lẻ hàng hóa là bán những hàng hoả loại mới, hàng đã qua sư dụng, chủ yếu cho tiêu dùng cá nhân, hộ gia đình, tại các cửa hàng, siêu thị̀, trung tâm thương mại, hợp tác xã mua bán, quầy hàng bán tại chợ hoặc bán luu động,...

Doanh thu bán lė hàng hóa gồm toàn bộ số tiền thu được, hoặc sẽ thu được từ bán lẻ hàng hoá (kể cá các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán, nếu có) của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể phi nông, lâm nghiệp và thủy sản.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Kỳ tháng, quý phân tổ theo: Nhóm hàng chủ yếu;
- Kỳ năm phân tổ theo: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồa số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra bán buôn, bán lè hàng hóa;
- Điều tra cơ sở sản xuất kình doanh cá thể.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 1002. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

## I. Doanh thu dịch vụ Iuru trú

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

- Doanh thu thuần dịch vụ lưu trú là toàn bộ số tiền đã và sẽ thu đự̛̣ do cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định (tháng/quý/nām). Co sở cung cấp dịch vụ lưu trú gồm: Cơ sở kinh doanh biệt thự hoạ̣c căn hộ kinh doanh, khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ và các cơ sở lưu trú khác (ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghỉ trọ trên xe lưu động...).
- Dịch vư lưu trú gồm các hoạt động kinh doanh của các co sở chỉ cung cấp dịch vụ lưu trú ngắn ngày và các co sở cung cấp đồng thời cả dịch vụ lưu trú ngắn ngày và dịch vụa ăn uống/phuơng tiện giải trí cho khách du lịch, khách vãng lai. Các cơ sở cung cấp những hoạt động nà̀y gồm: Khách sạn, biệt thự hoặc căn hộ, nhà khách, nhà nghi kinh doanh lưu trú ngắn ngày; ký túc xá học sinh, sinh viên; chỗ nghi trọ trên xe lưu động; lều quán, trại dùng để nghỉ tạm. Dịch vụ lưu trú cŭng gồm cả hoạt động của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ lưu trú dài hạn cho sinh viên (như: "làng sinh viên"), nhà điều dưỡng.

Hoạt động cho thuê nhà ở dài ngày và hoạt động cho thuê văn phòng không đực coi là hoạt động thuộc dịch vụ lưu trú, các hoạt động đó thuộc phạm vi của hoạt động kinh doanh bất động sản.
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề;
- Điều tra dịch vụ fưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.
II. Doanh thu dịch vụ ăn uống

## 1. Khải niệm, phương pháp tính

- Doanh thu địch vụ ăn uống là tổng số tiền đã và sẽ thu được do cung cấp địch vư ăn uống cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, gồm bán hàng ăn uổng do co sở tự chế biến và hàng ăn uống mua từ bên ngoài để bán mà không cần qua chế biến, không cần dịch vụ phục vụ thêm của cơ sở (hàng chuyển bán).
+ Doanh thu hảng chuyền bán là số tiền đã và sẽ thu được do bán các loại hàng hóa không do đơn vị chế biến (tức là hàng hóa mua về để bán, ví dụ như: Rượu bia, thuốc lá nhà hàng mua về đề phục vụ khách hảng uống, hút tại nhà hàng).
- Dịch vụ ăn uống gồm các hoạt động kinh doanh của các nhà hàng, bar và căng tin cung cấp các dịch vụ ăn uống cho khách hàng tại chỗ (khách hảng được phục vụ hoặc tự phục vự) hợ̆c mang về, các dịch vụ phục vụ ăn uống lưu động; cung cấp dịch vụ đ̆n uô̂ng theo hợp đồng không thường xuyên và dịch vụ ăn uống khảc.

Dịch vụ ăn uống không bao gồm dịch vụ ăn uống gắn liền với các cơ sở cung cấp dịch vụ lưu trí không có hạch toán riêng vì đã được tính vào dịch vụ lưu trú.
2. Phân tổ chủ yê̂́u: Tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Điều tra dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch và dịch vụ khác.

5. Cơ quanan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1003. Doanh thu dịch vụ khác

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Doanh thu dịch vụ khác gồm:
a) Doanh thu địch vụ kinh doanh bất động sản là tổng số tiền đã thu và phải thu do cung cấp các dịch vụ kinh doanh bất động sản trong kỳ. Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản gồm doanh thu của các dịch vụ sau:

- Bán bất động sản, gồm cả đất nền phân lô và khu nhả lưu động. Doanh thu bán bất động sản gồm cả trị giá vốn của bất động sản đã bán;
- Cho thuê bất động sản để sản xuất, kinh doanh và để ở, kể cả đất nền phân lô;
- Điều hành bất động sản với quyền sở hữu, quyền sừ dụng hoặc đi thuê nhà để ở và nhà không dùng để ở (nhà kho, khu triển lăm, nơi dạo mát và trung tâm thương mại), đất, cung cấp nhà, căn hộ có đồ đạc hoặc chưa có đồ đạc hoạ̣c các phòng sử dụng lâu dài theo tháng hoặc theo năm;
- Môi giớ, tư vấn, đấu giá, định giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

Doanh thu dịch vụ kinh doanh bất động sản không bao gồm doanh thu từ các hoạt động: Xây dựng nhà cửa, các công trình để bán, chia tách và cải tạo đất; hoạt động của khách sạn, nhà nghỉ, lều trại, cắm trại du lịch và những nơi không phải để ở khác; dịch vụ cho thuê phòng ngắn ngày, ký túc xá học sinh, sinh viên, nhà cho công nhân/người lao động ờ tập trung.
b) Doanh thu dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ (trừ dịch vụ du lịch lữ hành) là số tiền đã và sẽ thu được do cung cấp các dịch vụ gồm: Cho thuê máy móc, thiết bị, tài sản (không kèm nguời điều khiển), cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đỉnh; cho thuê tải sản phi tài chính; dịch vụ lao động và việc làm; địch vụ bảo vệ cá nhân, hệ thống
bảo đảm an toàn, dịch vụ thám tử tư nhân; dịch vụ vệ sinh nhà cửa, công trình và cảnh quan; dịch vụ hành chính, hỗ trợ văn phòng và các hoạt động hỗ trợ kinh doanh khác... (trừ dịch vụ kinh doanh tour du lịch, đại lý du lịch, các dịch vụ hỗ trợ du lịch khác).
c) Doanh thu thuần hoạt động giáo dục và đào tạo là toàn bộ số tiền đã thu và sẽ phải thu từ cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo cho khách hàng kể cả dịch vụ tư vấn du học, không gồm doanh thu bán sách, báo, tài liệu nghiên cứu và các dụng cụ học tập cho khách hàng.
d) Doanh thu thuần hoạt động y tế là toàn bộ số tiền đã thu và phải thu từ cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho khách hàng; không gồm doanh thu bán thuốc chữa bệnh, dưng cụ y tế gia dụng như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy massage...
đ) Doanh thu hoạt động xổ số, thể thao, vui chơi và giải trí (ngành VSIC 92 và 93) là toàn bộ số tiền đã thu và phải thu từ việc cung cấp các dịch vụ phục vụ nhu cầu thể thao, vui chơi và giải trí của người dân. Doanh thu hoạt động này không gồm các khoản thu từ các hoạt động của các báo tàng, báo tồn các khu di tích lịch sử, các vườn bách thú, bách thảo và hoạt động cá cược, đánh bạc; các hoạt động nghệ thuật kịch câm, âm nhạc và các hoạt động nghệ thuật, giải tri đã được phân vào nhóm hoạt động của ngành 90 sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Ngoài một số dịch vụ trên, doanh thu hoạt động dịch vụ khác còn gồm số tiền đã thu và sẽ thu từ cung cấp các dịch vụ sưa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đỉnh (sửa chữa, báo đưỡng máy vi tính, thiết bị ngoại vi và thiết bị liên lạc; sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện từ gia dụng; sưa chữa giảy dép, giường, tủ, bàn ghế...); dịch vụ giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; dịch vụ phục vụ tang lễ phục vụ cá nhân và cộng đồng.

## 2. Phân tổ chủ̉ yếu

- Ngành kinh tế;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ưong.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thêं;
- Điều tra dịch vụ lưu trú, an uống, du lịch và dịch vụ khác.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ, ngành có quản lý dịch vụ.

1004. Số lượng chợ, siêu thị, trung tâm thương mại

## I. Số lượng chợ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng chọ là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ số chợ mang tính truyền thống, được tổ chức tại một địa điềm theo quy hoạch đề đáp ứng nhu cầu mua, bán, trao đổi hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng của dân cư trên từng địa bàn.

Siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm giao dịch mua bán hàng hoá gồm cá siêu thị không tính là chợ.

Phương pháp tính:
Chợ được chia thành 3 loại như sau:

- Chọ loại I:
+ Là chợ có trên 400 điểm kinh doanh, được đầu đư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch;
+ Được đặt ở vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, khu vực kinh tế và được tổ chức họp thường xuyên;
+ Có mặt bằng và phạm vi chợ phù hợ với quy mô hoạt động của chơ và tổ chức đầy đủ các dịch vụ tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lừ̛̀ng, dịch vụ kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn thực phẩm và các dịch vụ khác.
- Chợ loại 2 :
+ Là chợ có trên 200 điểm đến 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch;
+ Được đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vục và được tổ chức họp thường xuyên hay không thường xuyền;
+ Có mặt bằng phạm vi chợ phù hợp với quy mô hoạt động của chợ và tổ chức các địch vụ tổi thiều tại chợ: Trông giữ xe, bốc xếp hàng hoá, kho bảo quản hàng hoá, dịch vụ đo lường, vệ sinh công cộng.
- Chọ loại 3:
+ Là chợ có từ 200 điểm kinh doanh trở xuống hoặc các chợ chưa đầu tư xây đựng kiên cố hoặc bán kiên cố;
+ Chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hoá của nhân dân trong một thôn, một xã/phường/thị trẩn và địa bàn phục cận.

2. Phân tổ chử yếu

- Loại chợ (loại 1, loại 2, loại 3);
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Công Thương.
II. Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng siêu thị, trung tâm thương mại là toàn bộ số lượng siêu thị, trung tâm thương mại hiện có trong kỳ báo cáo.

Siêu thị là một loại hình cửa hàng hiện đại; kinh doanh tổng hợp hoặc chuyên doanh; có cơ cấu chủng loại hàng hoá phong phú, đa dạng, bảo đảm chất lượng; đáp

ứng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện nhẳm thoả mãn nhu cầu mua sắm hàng hoá của khách hàng.

Trung tâm thương mại lả một loại hình tổ chức kinh doanh thương mại hiện đaii, đa chức năng, gồm tồ hợp các loại hình cưa hàng, cơ sở hoạt động dịch vụ... được bố trí tập trung, liên hoàn trong một hoặc một số công trình kiến trúc liền kề; đáp ưng các tiêu chuẩn về diện tích kinh doanh, trang bị kỹ thuật và trình độ quản lý, tổ chức kinh doanh; có các phương thức phục vụ văn minh, thuận tiện đáp ưng nhu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của thương nhân và thỏa mãn nhu cầu về hàng hóa, dịch vụ của khách hàng.
a) Siêu thịi được phân thành 3 hạng sau:

- Siêu thị hạng 1 :
+ Siêu thị kinh doanh tồng hợp:
Có diện tích kinh doanh từ $5.000 \mathrm{~m}^{2}$ trờ lên;
Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh cúa siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh doanh tiên tiến, hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hảng, nhơm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chơng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ tré em, giao hàng tận nhà, bán hảng qua mạng, qua điệ̣n thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:
Co diện tích kinh doanh từ $1.000 \mathrm{~m}^{2}$ trờ lên;
Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại, bảo đảm các yê̂u cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; an toàn và thuận tiện cho mọi đối tượng khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có hệ thống kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, sơ chế, đóng gói, bán hàng, cân đo, thanh toán và quản lý kinh đoanh tiên tiến, hiện đại;

Tồ chức, bố trí hảng hoá theo ngành hàng, nhơm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chông; có nở bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vự trė em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua mạng, qua điện thoại.

- Siêu thị hạng 2 :
+ Siêu thị kinh doanh tổng hợp:
$\mathrm{C} \delta$ diện tích kinh doanh từ $2.000 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên;

Có công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc̣, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp vơi quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tố chức, bố trí hàng hoó theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ̂ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uống, giải trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ tré em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại.

+ Siêu thị chuyên doanh:
Có diện tích kinh doanh từ $500 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên;
Có công trình kiến trức được xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chưa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn và thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kỉnh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nởi bảo quản hành lý cá nhân; có các dịch vụ ăn uô̂ng, giài trí, phục vụ người khuyết tật, phục vụ trė em, giao hàng tận nhà, bán hàng qua bưu điện, điện thoại.

- Siêu thị hạng 3 :
+ Siêu thị kinh doanh tồng hợ:
Có diện tích kinh doanh từ $500 \mathrm{~m}^{2}$;
Công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đàm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị̣;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phực vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nởi bảo quản hành lý cá nhẩn, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.

+ Siêu thị chuyên doanh:
Có diện tích kinh doanh từ $250 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên;
Công trình kiến trúc được xây dựng vưng chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa chây, vệ sinh môi trường, an toàn, thuận tiện cho khách hàng; có bố trí nơi trông giữ xe và khu vệ sinh cho khách hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của siêu thị;

Có kho và các thiết bị kỹ thuật bảo quản, đóng gói, bán hàng, thanh toán và quản lý kinh doanh hiện đại;

Tổ chức, bố trí hàng hoá theo ngành hàng, nhóm hàng một cách văn minh, khoa học để phục vụ khách hàng lựa chọn, mua sắm, thanh toán thuận tiện, nhanh chóng; có nơi bȧo quản hành lý cá nhân, có các dịch vụ phục vụ người khuyết tật, giao hàng tận nhà.
b) Trung tâm thương mại: Chia thành 3 hạng sau:

- Trung tâm thương mại hạng I:
+ Có diện tích kinh doanh từ $50.000 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;
+ Các công trình kiến trúc được xây dựng vững chắc, có tính thẩm my cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ̃ thuật tiển tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;
+ Hoạt động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực để bố trí các cựa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để tổ chức hội chọ̣ triển lăm trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phòng họp để tồ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tin học, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.


## - Trung tâm thương mại hạng II:

+ Có diện tích kinh doanh từ $30.000 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mại;
+ Các công trình kiến trúc đự̛̣c xây dựng vững chắc, có tính thẩm mỹ cao, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật tièn tiến, hiện đại bảo đảm các yêu cầu phông cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;
+ Hoạt động đa chức năng cà về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm khu vực đế bố trí các cửa hàng bán buôn, bán lẻ hàng hoá; nhà hàng, khách sạn; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động vui chơi giải trí, cho thuê văn phòng làm việc, hội trường, phỏng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao địch và ký kết các hợp đồng thưong mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho các hoạt động tài chính, ngẩn hàng, bào hiểm, buru chính viễn thông, tư vấn, môi giới đầu tư, du lịch.
- Trung tâm thương mại hạng III:
+ Có diện tích kinh doanh từ $10.000 \mathrm{~m}^{2}$ trở lên và có nơi trông giữ xe phù hợp với quy mô kinh doanh của trung tâm thương mai;
+ Các công trình kiến trức được xây dựng vững chắc, có thiết kế và trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, bảo đảm các yêu cầu phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an ninh, an toàn, thuận tiện cho mọi đối tượng tham gia hoạt động kinh doanh trong khu vực;
+ Hoât động đa chức năng cả về kinh doanh hàng hoá và kinh doanh các loại hình dịch vụ, gồm: Khu vực để bố trí cửa hàng bán buôn, bán lè hàng hoá; khu vực để trưng bày giới thiệu hàng hoá; khu vực dành cho hoạt động ăn uống vui chơi, giaii trí, cho thuê văn phòng làm việc, phòng họp để tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao dịch và ký kết các hợp đồng thương mại trong, ngoài nước; khu vực dành cho hoạt động tư vấn, môi giới đẩu tư, du lịch.


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Công Thương.

## 1005. Giá trị xuất khẩu, nhập khầu hàng hóa

## I. Giá trị xuất khẩu hàng hóa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tồng giá trị hàng hóa của Việ̣t Nam đưa ra nước ngoài, làm giảm nguồn của cải vật chất của đất nước. Giá trị xuất khẩu hàng hơa được tính theo giá loại FOB hoặc tươong đương, là giá của hàng hóa tính đến cửa khẩu xuất (không gồm phí bảo hiểm quốc tế và phí vận tải quốc tế), được tính cho một thời kỳ nhất định và tính theo một loại tiền thống nhất là đô la My y̆.

Hàng hoá xuất khẩu gồm toàn bộ hàng hoá có xuất xứ trong nước và hàng tái xuất, được đưa ra nước ngoài trong đó:

- Hàng có xuất xứ trong nước là hàng hoá được khai thảc, sản xuất, chế biến trong nước theo quy tắc xuất xứ của Việt Nam;
- Hàng tái xuất là hàng xuất khẩu có xuất xứ nước ngoài mà trưởc đó đã được thống kê là hàng nhập khẩu.

Phương pháp tính:

- Hàng hơa thuộc các loại hình xuất khẩu:
+ Kinh doanh: Hàng hóa bán theo các hợp đồng thưong mại thông thường ký với nước ngoài;
+ Đầu tư: Hàng hóa xuất khẩu để tạo tài sản cố định của đự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là nguồn vốn ODA);
+ Gia công: Hàng hóa xuất khầu theo các họp đồng gia công, lắp ráp ký với nước ngoài, gồm thành phẩm hoàn trả sau gia công; nguyên liệu/vật tư xuất khẩu để gia công; hàng hóa làm mẫu phục vụ cho gia công; máy móc, thiết bị trực tiếp phục vụ gia công được thoả thuận trong hợp đồng gia công;
+ Tái xuất là hà̀ng xuất khẩu có xuất xứ nước ngoài mà trước đó đã được thống kê là hàng nhập khầu.
- Hàng hóa thuộc loại hình hàng đồi hàng với nước ngoài, không sử dụng các hình thức thanh toán bằng tiền;
- Hàng hơa thuộc giao dịch gĩ̛a doanh nghiệp mẹ với doanh nghiệp con, chi nhánh đầu tư trực tiếp ở nước ngoài;
- Hàng hoá thuộc loại hình vay nợ, viện trợ chính phủ, phi chính phủ;
- Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê tài chính, theo đó nguời thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro... liên quan đến hàng hóa. Nếu trong hợp đồng không xác định rõ các nội dung trên thì căn cứ vào thời hạn thuê là 12 tháng trở lên;
- Hàng trà lại trong kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Hàng hoá đưa ra nước ngoài để tham đự hội chợ, triển lăm, chào mẫu và được bán ở nước ngoài;
- Hàng hoá bán, trao đổi của cư dân biên giới, không có hợp đồng thương mại, hàng của người xuất cảnh vượt quá mức quy định và phải nộp thuế xuất khẩu theo quy định của pháp luật;
- Các hàng hóa đặc thù:
+ Vàng phi tiền tệ: Vàng ở các dạng thanh, thơi, bột, vụn, vảy... do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng nhận ưy quyền thực hiện giao dịch của Ngân hàng Nhà nước) xuất khẩu cho mục đích kinh doanh, gia công, chế tác... theo quy định của pháp luật;
+ Tiền giấy, chứng khoán chưa phát hành, tiền xu không hoặc chưa đưa vào lưu thông; các bộ sưu tập tiền xu hoặc tiền giầy;
+ Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh: Băng từ, dĩa từ, CD-ROM, thẻ thông minh... đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình, dữ liệu hoặc phần mềm máy tính, được sản xuất để dùng chung hoặc để mua/bán thông thường (trừ loại được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng nước ngoài);
+ Hàng hoá gửi ra nước ngoài qua đường bưu chính hoặc chuyển phát, có giá trị vượt quá quy định miễn thuế xuất khấu theo quy định của pháp luật;
+ Hàng hóa xuất khẩu sử dụng phương thức thương mại điện tử: Việc trao đổi thông tin, đặt hàng, ký kết hợp đồng thương mại và thanh toán với nước ngoài được thực hiện qua mạng Internet nhưng hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, thực hiện các thủ tục hải quan thông thường;
+ Điện;
+ Hàng hóa, nhiên liệu bán cho các phương tiện vận tải nước ngoài sử dụng trong hành trình giao thông quốc tế;
+ Khoáng sản được khai thác trong khu vực thềm lục địa, hải phận quốc tế, vùng chồng lấn... và bán cho nước ngoài;
+ Thiết bị giàn khoan bán ngoài khơi;
+ Máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải khác thuộc các giao dịch không thực hiện tờ khai hải quan.

2. Phân tổ chủ yếu
a) Kỳ tháng phân tồ theo:

- Loại hình kinh tế (khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài);
- Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;
- Nước/vùng lảnh thổ cuối cùng hàng đến là nước/vùng lānh thổ mà hàng hoá sẽ được chuyển đến theo thoả thuận với khách hàng nước ngoài và tại thời điểm xuất khẩu biết rằng sẽ không xảy ra giao dịch thương mại hay hoạt động nào làm thay đồi tình trạng pháp lý của hàng hoá;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương: Căn cứ vào số liệu xuất khẩu của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký mã số thuế tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) Kỳ quý, năm phân tồ theo:
- Loại hình kinh tế: Gồm khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Ngành kinh tế;
- Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;
- Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến là nước/vùng lânh thố mà hàng hoá sẽ được chuyền đến theo thoả thuận với khách hàng nước ngoài và tại thời điềm xuất khẩu biết rằng sẽ̃ không xảy ra giao dịch thương mại hay hoạt động nào làm thay đổi tình trạng pháp lý của hàng hoá;
- Hàng tái xuất;
- Phương thức vận tải: Phương tiện vận tải được sử dụng để đưa hàng hơa ra khơi lãnh thổ đất nước, gồm vận tải bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường ô tô;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trưng ương: Căn cứ vào số liệu xuất khẩu của các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký mã số thuế tại tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất khầu, nhập khẩu hàng hơa; tờ khai bố sung đăng ký ở các nước khác qua trao đổi số liệu thống kê hải quan.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.
II. Giá trị nhập khẩu hàng hoá


## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Toàn bộ giá trị hàng hóa đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, làm tăng nguồn của cải, vật chất của đất nước. Giá trị nhập khẩu được tính theo giá loại CIF là giá thục tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên, được tính cho một thời kỳ nhất định, tính theo một loại tiền thống nhất là Đô la Mỹ.

Hàng hoá nhập khầu gồm toàn bộ hàng hoá có xuất xứ nước ngoài và hàng tái nhập, được đưa từ nước ngoài vào Việt Nam, trong đó:

- Hàng hoá có xuất xứ nước ngoài là hàng hóa được khai thác, sản xuất, chế biến ở nước ngoài theo quy tắc xuất xứ của Việt Nam;
- Hàng hóa tái nhập là hàng nhập khẩu có xuất xứ trong nước mà trước đó đả được thống kê là hàng xuất khẩu.

Phuơng pháp tính:

- Hàng hóa thuộc các loại hình nhập khầu:
+ Kinh doanh: Hàng hóa phục vụ mục đích sản xuất, tiêu đùng trong nước và xuất khầu, kinh doanh thông thường, theo các hợp đồng thương mại ký với nước ngoài;
+ Đầu tư: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ODA;
+ Gia công: Hàng hơa nhập khẩu theo các hợp đồng gia công, lắp ráp ký với nước ngoài gồm nguyên liệu/vật tư nhập khẩu để gia công; hàng hóa làm mẩu phục vụ cho gia công; máy móc, thiết bị trục tiếp phục vụ gia công được thoả thuận trong hợp đồng gia công;
+ Tải nhập là hàng nhập khầu có xuất xứ trong nước mà trước đó đã được thống kê là hàng xuất khẩu.
- Hảng hóa thuộc loại hình hàng đối hàng với nước ngoài, không sử dụng các hình thức thanh toán bằng tiền;
- Hàng hóa thuộc giao dịch giữa doanh nghiệp mẹ với doanh nghiệp con, chi nhánh đầu tư trực tiếp ở nước ngoài;
- Hảng hoá thuộc loại hình vay nợ, viện trợ Chính phủ, phi Chính phủ;
- Hàng hóa thuộc hợp đồng thuê tài chính, theo đó người thuê có quyền lợi, trách nhiệm, chịu rủi ro... liên quan đến hàng hóa. Nếu trong hợp đồng không xác định rõ các nội dung trên thì căn cứ vào thời hạn thuê là 12 tháng trở lên;
- Hàng trả lại trong kinh doanh xuất nhập khẩu;
- Hàng hoá đưa vào Việt Nam để tham đự hội chợ, triển lãm, chào mẫu và được bán ở Việt Nam;
- Hàng hoá mua, trao đổi của cư dân biên giới, không có hợp đồng thương maí, hàng của người nhập cảnh vượt quá mức quy định và phải nộp thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
- Các hàng hóa đặc thù:
+ Vàng phi tiền tệ: Vàng ở các dạng thanh, thỏi, bột, vụn, vảy... do các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại (trừ ngân hàng nhận ủy quyền của Ngân hàng Nhà nước) nhập khầu cho mục đích kinh doanh, gia công, chế tác, lưu giữ giáa trị... theo quy định của pháp luật;
+ Tiền giấy, chứng khoán chưa phát hành, tiền xu không hoặc chưa đưa vào lưu thông; các bộ sưu tập tiển xu hoặc tiền giấy;
+ Phương tiện lưu giữ thông tin, hình ảnh: Băng từ, địa từ, CD-ROM, thẻ thông minh... đã hoặc chưa ghi âm, ghi hình, dữ liệu hoặc phần mềm máy tính, được sản xuất để dùng chung hoặc để mua/bán thông thường (trừ loại được sản xuất theo yêu cầu riêng của khách hàng);
+ Hàng hoá nhận qua đường bưu chính hoặc chuyền phát, có giá trị vượt quá quy định miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật;
+ Hàng hóa nhập khẩu sử dụng phương thức thương mại điện tử: Việc trao đổi thông tin, đặt hàng, ký kết hợp đồng thương mại và thanh toán với nước ngoài được thực hiện qua mạng Internet nhưng hàng hóa được đưa vào lãnh thố Việt Nam thục hiện các thủ tục hải quan thông thường;
+ Điện;
+ Hảng hóa, nhiên liệu mua của nước ngoài để̉ sử dụng trong hảnh trình giao thông quốc tế;
+ Khoáng sản được mua của nước ngoài tại khu vực thềm lục địa, hải phận quốc tế, vùng chồng lấn... với nước ngoài;
+ Thiết bị giàn khoan mua ngoài khoi;
+ Máy bay, tàu thuyền và phương tiện vận tải khác thuộc các giao dịch không thực hiện tờ khai hải quañ.

2. Phân tổ chử yếu
a) Kỳ tháng phân tổ theo:

- Loại hình kinh tế: Khu vực kinh tế trong nước và khu vụ̣c có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;
- Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
b) Kỳ quý, năm phân tổ theo:
- Loại hình kinh tế: Khu vực kinh tế trong nước và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài;
- Ngành kinh tế;
- Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu Việt Nam;
- Nước/vùng lãnh thồ cuối cùng hàng đến;
- Hàng tái xuất;
- Phương thức vận tải: Phương tiện vận tải được sử dụng để đưa hàng hóa ra khỏi lãnh thổ đất nưởc, gồm vận tải bằng đường biền, đuờng hàng không, đường sắt, đường ô tô;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1006. Mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu

## I. Mặt hàng xuất khẩu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Mặt hàng xuất khẩu gồm các hàng hóa thuộc phạm vi thống kê, tương ưng với quy định về chi tiêu "Giá trị xuất khẩu hàng hóa - mã số 1005 ", được tính theo mặt hàng chủ yếu và các phân loại hàng hóa khác nhau.
2. Phân tổ chủ̉ yếu

- Nước/vùng lãnh thồ cuối cùng hàng đến;
- Hàng tái xuất;
- Mặt hàng chủ yếu;
- Danh mục hàng hóa xuất nhập khầu Việt Nam.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thục hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa, tờ khai bổ sung đăng ký đ̛̣ nước khác qua trao đồi số liệu thống kề hải quan.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## II. Mặt hàng nhập khẩu

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Mặt hàng nhập khầu gồm các hàng hóa thuộc phạm vi thống kê, tương ứng với quy định về chỉ tiêu Giá trị nhập khẩu hàng hóa - mã số 1005 , được tính theo mặt hàng chủ yếu và các phân loại hàng hóa khác nhau.
2. Phân tổ chử yếu

- Nước/vùng lãnh thổ cuối cùng hàng đến;
- Hàng tái xuất;
- Mặt hàng chủ yếu;
- Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kề cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp, điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài chính;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1007. Xuất siêu, nhập siêu hàng hóa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính:

Xuất siêu hàng hóa lả khi tồng giá trị xuất khẩu hàng hoá lớn hơn tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá trong một thời kỳ nhất định, phản ánh tình trạng thặng dư cán cân thương mại hàng hóa.

Nhập siêu hàng hớa là khi tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá lớn hơn tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá trong một thời kỳ nhất định, phản ánh tình trạng thâm hụt cán cân thương mại hàng hóa.
2. Phân tổ chủ yếu

- Châu lục: Phân tổ theo khu vực địa lý;
- Khối nước: Gồm các khối EU, ASEAN, OPEC, APEC;
- Nước/vùng lãnh thổ.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phài thực hiện tờ khai hài quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1008. Giá trị xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ

## I. Giá trị xuất khẩu dịch vụ

1. Khái niệm, phương pháp tính

Giá trị xuất khẩu dịch vụ là tổng giá trị các khoản thu về dịch vụ do người (đơn vị) thường trú Việt Nam cung cấp cho người (đơn vị) không thường trư, tương ứng với sản lượng dịch vụ đã cung cấp.

## 2. Phân tồ chư yếu

- Loại dịch vụ: Gồm 11 loại dịch vụ theo Danh mục dịch vụ xuất, nhập khầu Việt Nam dưa vào Phân loại dịch vụ mở rộng trong Cán cân thanh toán quốc tế, gồm:
+ Dịch vụ vận tải;
+ Dịch vụ du lịch;
+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
+ Dịch vụ xây dựng;
+ Dịch vụ bảo hiểm;
+ Dịch vụ tài chính, ngân hàng;
+ Dịch vụ máy tính và thông tin;
+ Phí sử dụng giấy phép, thương hiệu, bản quyền;
+ Dịch vụ kinh doanh khác;
+ Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giài trí;
+ Dịch vụ Chính phú, chưa phân loại vào đâu.
- Nước/vùng lãnh thổ chủ yếu.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra chi tiêu cưa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;
- Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu địch vụ̣;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bợ, ngành có quán lý dịch vụ.


## II. Giá trị nhập khẩu dịch vụ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Giá trị nhập khẩu dịch vụ là tổng giá trị các khoản chi về dịch vụ do người thường trú của Việt Nam trả cho người không thường trú, tương ứng với sản lượng dịch vụ đã tiêu dùng.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại dịch vụ: Gồm 11 loại dịch vụ theo Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam dựa vào Phân loại dịch vụ mở rộng trong Cán cẩn thanh toán quốc tế, gồm:
+ Dịch vụ vận tài;
+ Dịch vụ du lịch;
+ Dịch vụ bưu chính, viễn thông;
+ Dịch vụ xây dụng;
+ Dịch vụ bảo hiểm;
+ Dịch vụ tài chính;
+ Dịch vụ máy tính và thông tin;
+ Phí sử dưng giấy phép, thương hiệu, bản quyền;
+ Dịch vụ kinh doanh khác;
+ Dịch vụ cá nhân, văn hóa và giải trí;
+ Dịch vụ Chính phủ, chưa phân loại vào đâu
- Nước/vùng lãnh thổ chủ yếu.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra chi tiêu cưa khách du lịch quốc tế đến Việt Nam;
- Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; bộ, ngành có quản lý dịch vụ.


## 1009. Xuất siêu, nhập siêu dịch vụ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

- Xuất siều dịch vự phản ánh tình trạng cân đối thương mại dịch vụ khi tổng giá trị xuất khẩu dịch vụ lớn hơn tổng giá trị nhập khẩu dịch vụ của đất nước trong một thời kỳ nhất định.
- Nhập siêu địch vụ phản ánh tình trạng cân đối thương mại dịch vụ khi tổng giá trị nhập khẩu dịch vụ lớn hơn tồng giá trị xuất khẩu dịch vụ của đất nước trong một thời kỳ nhất định.

2. Phâu tổ chủ yếu: Nuớc/vùng lãnh thổ chủ yếu.
3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra chi tiêu của khách đu lịch quốc tế đến Việt Nam;
- Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu dịch vụ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quañ chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ trọng giá trị hàng xuất khẩu đã qua chế biến trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá

## 1. Khái niệm, phươong pháp tính

Là chi tiêu tương đối, thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (\%) giữa tổng giá trị hàng xuất khẩu đã qua chế biến trong tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu trong một thời kỳ nhất định.

Chỉ tiêu nảy được tính toán bằng cách lấy tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu đã qua chế biến hay đã tịnh chế theo Danh mục tiêu chuẩn ngoại thương chia cho tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của đất nước trong 6 tháng, năm, trong đó hàng chế biến hay đã tinh chế gồm 4 nhóm:

- Nhóm 5: Hóa chất và sản phẩm liên quan;
- Nhóm 6: Hàng chế biến phân loại chủ yếu dựa trên nguyên liệu;
- Nhóm 7: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng của chúng;
- Nhóm 8: Hàng chế biến khác.

2. Phân tổ chủ yếu: Theo bốn nhóm hàng hóa nêu ở trên.
3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra doanh nghiệp; điều tra xuất kbẩu, nhập khẩu hảng hóa.

5. Cợ quan chụu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghệ cao trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa
7. Khái niệm, phương pháp tính

Là chỉ tiêu tương đối, thể hiện bằng tỷ lệ phần trām (\%) giữa tổng giá trị sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu trong tổng giá trị hàng hoá xuất khẩu của một thời kỳ nhất định.

Chỉ tiêu này được tính toán bằng cách lấy tổng giâ trị của sản phẩm công nghệ cao xuất khẩu cưa một số nhóm mặt hàng theo Danh mục tiêu chuẩn ngoại thương chia cho tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu trong kỳ báo cáo. Trong đó, hàng công nghệ cao gồm các nhơm mặt hàng: Máy bay và các thiết bị liên quan; máy tính và thiết bị điện; điện tử viễn thông; tân dược; máy móc, thiết bị, dụng cụ khòa học; hóa chất; máy móc không dùng điện và trang thiết bị vũ khí.
2. Phân tổ chủ yếu: Theo nhóm hàng hóa nều ở trên.
3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kề cấp quốc gia;
- Đối vớri hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; điều tra doanh nghiệp.


## 5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ.

1012. Tỷ trọng giá trị xuất khẩu khoáng sản trong tổng giá trị xuất khẩu hàng hoá

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là chỉ tiêu tương đối, thể hiện bằng tẏ lệ phần trăm (\%) giá trị hàng hơa xuất khẩu là khoáng sản trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trong thời kỳ 6 tháng hoặc năm.

Chỉ tiêu này được tính toán bằng cách lấy tồng trị giá hàng hóa là khoáng sản được xuất khẩu trong một thời kỳ chia cho tồng trị giá hàng xuất khẩu của đất nước trong cùng thời kỳ, trong đó hảng hơa là khoáng sản thuộc các chương số $25,26,27$ theo Danh mục hàng hơa xuất nhập khẩu Việt Nam, cụ thế:

- Chương 25: Muối, lưu huỳnh; đất và đá; thạch cao; vôi và xi măng;
- Chương 26: Quặng, xi và tro;
- Chương 27: Nhiên liệu khoáng; dầu khoáng và các sản phẩm chưng cất từ chúng; các chất chứa bi-tum; các loại sáp khoáng chất.

2. Phân tổ chủ yếu: Theo ba nhóm hàng khoáng sản nêu ở trên.
3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hóa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hà̀ng hơa; điều tra doanh nghiệp.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ trọng giá trị nhập khẩu tư liệu sản xuất trong tổng giá trị nhập khẩu hàng hoá
7. Khải niệm, phương pháp tính

Là chỉ tiêu tương đối, thề hiện bằng tỳ lệ phần trăm (\%) giữa giá trị hàng hóa nhập khẩu là tư liệu sản xuất trong tổng giá trị hàng hooa nhập khẩu của đất nước trong năm.

Chi tiêu này đurợc tính toán bằng cách lấy tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu là tư liệu sản xuất chia cho tổng giá trị hàng hơa nhập khẩu của đất nước trong năm. Tư liệu sản xuất gồm: Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng; nhiên liệu, nguyên vật liệu và phụ liệu dùng cho mục đích sản xuất.
2. Phân tổ chư yếu

- Tỷ trọng giá trị nhập khẩu hàng hóa là máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải và phụ tùng so với tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu;
- Tỷ trọng giá trị nhập khẩu hàng hơa là nguyên nhiên vật liệu so với tổng giá trị hàng hơa nhập khẩu.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Đối với hàng hóa phải thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia;
- Đối với hàng hơa không thực hiện tờ khai hải quan tại Việt Nam: Điều tra xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa; điều tra doanh nghiệp.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 11. Giá cả

1101. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la My

## I. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

CPI là chỉ tiêu tương đối (tînh bằng \%) phản ánh xu hươnng và mức độ biến động giá cả chung theo thời gian của các loại hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hàng ngày cưa người dân.

Danh mục hàng hoá và dịch vụ đại diện gồm các mặt hàng và dịch vụ chủ yếu, đại diện cho tiêu dủng của dân cư trong một giai đoạn nhất định, được sử dưng để điều tra thu thập giá định kỳ, phục vụ tinh CPI.

Quyền số tính CPI là tỷ trọng chi tiêu cho các nhóm hàng hoá và dịch vụ trong tổng chỉ tiêu của dân cư của năm được chọn làm gốc so sánh. Quyền số này được sử dụng cố định trong 5 năm.

Sau mỗi chu kỳ 5 năm, danh mục mặt hàng đại điện, quyền số lại được cập nhật cho phù hợp với thị trường tiêu dùng và cơ cấu chi tiêu cho đời sống hàng ngày của người dân trong thời kỳ hiện tại.

Công thức tính:
Chỉ số giá tiêu dùng được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau:

$$
I_{p}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{\mathrm{n}}\left(\frac{\mathrm{p}_{i}^{\mathrm{t}}}{\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}}\right)^{\mathrm{w}_{i}^{0}}
$$

Trong đó: $\quad \mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chỉ số giá tiêu đùng kỳ báo cáo ( t ) so với kỳ gốc cố định (0); $\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương ứng là giá tiêu dùng kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}=\frac{V_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{V}_{\mathrm{i}}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{V}_{\mathrm{i}}^{0}$ là chi tiêu dùng ở kỳ gốc cố định (0);
n là số mặt hàng.
Phương pháp tính chỉ số giá tiêu dùng
Chi số giá tiêu dùng được tính từ kết quả điều tra giá tiêu dùng của từng tinnh/thành phố trực thuộc trung ương. Chỉ số giá tiêu dừng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa mức biến động giá của các nhóm mặt hàng với quyền số tương ứng.

Chỉ số giá tiêu đùng của các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chì số giá tiêu dùng của mỗi nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được chọn điều tra với quyền số tương ững.

Chỉ số giá tiêu đùng của 6 vùng kinh tế được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá tiêu dùng của mỗi tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong vùng với quyền số tương ứng.

Chì số giá tiêu dùng của cả nước được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chi số giá tiêu dùng cưa các vùng kinh tế với quyền sổ tương úng.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Danh mục hàng hóa tiêu dừng cá nhân theo mục đích sử dụng (COICOP);
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Thâng.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra giá tiêu đùng (CPI);
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
II. Chỉ số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mȳ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chì số giá vàng, chỉ số giá Đô la Mỹ là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh xu hưởng và mức độ biến động giá theo thời gian của mặt hảng vàng và Đô la My trên thị trường.

- Phương pháp tính

Giá vàng và Đô la Mỹ được thu thập hàng tháng tại các điểm bán lè, giá bình quân được tính bằng bình quân giá các ngày trong tháng.

Chi số giá vàng và chỉ số Đô la Mŷ được tính theo công thức sau:

$$
i_{p_{i}^{r \rightarrow-1}}^{r \rightarrow 1}=\frac{\bar{P}_{i}^{t}}{\bar{P}_{i}^{t-1}} \times 100
$$

Trong đó:
$i_{p_{f}^{\prime \rightarrow-1}}$ là chi số giá vàng hoặc Đô la Mỹ tháng báo cáo (t) so với tháng trước tháng báo cáo ( $\mathrm{t}-\mathrm{I}$ );
$\bar{P}_{i}^{t}$ Ià giá bình quân vàng hoặc Đô la Mỹ tháng báo cáo ( t );
$\bar{P}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}-1}$ là giá bình quân vàng hoặc Đô la Mỹ tháng trước tháng báo cáo ( $\mathrm{t}-1$ );
2. Phân tổ chử yếu

- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Vùng kinh tế.

3. Kỳ công bố: Tháng.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá tiêu dùng (CPI).
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1102. Chỉ số lạm phát cơ bản

## 1. Khái niệm

Chi số lạm phát cơ bản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh sự thay đổi mức giá chung mang tính chất dài hạn, sau khi đã loại trừ những thay đổi mang tính chất ngẫu nhiên, tạm thời của chi số giá tiêu dùng.

## 2. Phương pháp tính

Phương pháp chung của việc tính toán chỉ số lạm phát cơ bản là nhằm loại bỏ những biến động tạm thời hay còn gọi là yếu tố ngẫu nhiên của giá cả một số mặt hàng trong tỷ lê̂ lạm phát chung.

Phương pháp phổ biến được dùng để tính chi số lạm phát cơ bản là phương pháp loại trừ trực tiếp vì phương pháp này đơn giản, dễ áp dụng và dễ hiểu đối với người sử dụng.

Hiện nay, chi số lạm phát co bản được tính toán bằng phương pháp loại bỏ trực tiếp 16 nhóm hàng lương thực, thực phẩm tươi sống, năng lượng và giá do Nhà nước quản lý.
3. Kỳ công bố: Tháng.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá tiêu dùng (CPI).
5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1103. Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) là một chi tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh sự chênh lệch giá hàng hoá và dịch vụ phục vụ cho đời sống hàng ngày của người dân giữa các tinnh/thành phố trực thuộc trung ương, giưa các vùng trong nước tại một thời điểm (tháng, quý hoặc năm).

Phương pháp tính:
SCOLI được tính dựa trên cơ sở phưong pháp luận của giá so sánh quốc tế với Nguồn số liệu của điều tra giá tiêu dùng. Dưa vào số liệu giá tiêu dùng bình quân của 63 tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương để xây dựng chỉ số SCOLI cấp tinh/thành phố theo các bước sau:

Bước 1: Biên soạn số liệu tính chỉ số SCOLI cấp tỉnh/thành phố và vùng.
Bước 2: Xác định sản phầm trùng giữa các tinhh/thành phố và vùng.
Bước 3: Tồng hợp chi số SCOLI cấp tinh/thành phố và vùng.
Tồng hợp chi số giá cấp cơ sở:
Việc tính toán chi số giá ở mức thấp nhất được gọi là tổng hợp cấp cơ sở. Ở cấp này là cấp tổng hợp không có quyền số. Đây là cấp sản phẩm trong CPI (nhóm cấp 4) và là cấp nhóm cơ bản trong giá so sánh quốc tế (ICP). Sử dụng phương pháp Country-Product-Dummy (CPD) để tồng hợp cấp cơ sỡ.

Phương trình hồi quy cho CPD có thể viết như sau:

$$
\operatorname{Inp}_{\mathrm{cp}}=\mathrm{Y}_{\mathrm{cp}}=\mathrm{x}_{\mathrm{cp}} \beta+\varepsilon_{\mathrm{cp}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{p}_{\mathrm{cp}}$ là giá của sàn phẩm p ơ tỉnh/vìng c ;
$\mathrm{X}_{\mathrm{cp}}=\left[\mathrm{Dc}_{2} \ldots \mathrm{Dc}_{\mathrm{Nc}} \mathrm{Dp}_{1} \mathrm{Dp}_{2} \ldots \mathrm{Dp}_{\mathrm{Np}}\right]$
$\beta=\left[\alpha_{2}, \ldots \alpha_{\mathrm{Nc}} \ldots Y_{1} Y_{2} \ldots Y_{\mathrm{Np}}\right]^{T}$
$D c_{j}$ và $\mathrm{Dp}_{\mathrm{i}}$ : Là sản phầm và tỉnh/vùng giả định;
Np và Nc : Số lượng sản phẩm và tỉnh/vùng tương úng.
Trong ký hiệu ma trận, sắp xếp theo quan sát riêng lẻ có thể viết thành:

$$
Y=X \beta+\varepsilon
$$

Tổng hợp chi số giá cấp cao hơn:
Tổng hợp chỉ số SCOLI ở cấp có quyền số (cấp $3,2,1$, chung). Áp dụng công thức bình quân nhân gia quyền để tổng hợp chỉ số giá từ nhóm cấp 3 đển chi số giá chung. Sử dụng quyền số theo nhóm hàng CPI của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, theo 6 vùng và cȧ nước.

SCOLI được tính toán theo công thức bình quân nhân gia quyền có dạng tồng quát như sau:

$$
I^{A / B}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{A}}{p_{i}^{B}}\right)^{W_{i}^{0}}
$$

Trong đó: $I^{A / B}$ là chì số giá của nhóm cần tính;
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{A}}$ là giá tinh/vùng so sánh A ;
$p_{i}^{B}$ là giá tỉnh/vùng được chọn làm gốc ( $B$ );
$W^{0}=\frac{p_{i}^{0} q_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{n} p_{i}^{0} q_{i}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định ( 0 );
n là số lượng mặt hàng tham gia tính toán chỉ số.

## 2. Phân tổ chư yếu

- Nhóm hàng hóa, dịch vụ theo cấu trúc của chỉ số giá tiêu dùng;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương;
- Vùng kinh tế.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá tiêu đùng (CPI).
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hộp: Tổng cục Thống kê.

## 1104. Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sán xuất là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh xu hướng và mức độ biến động giá theo thời gian của các loại nguyên, nhiên, vật liệu đại diện dùng cho sàn xuất.

Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng chọ sản xuất dựa trên Danh mục mặt hàng đại diện dùng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thưy sản; công nghiệp chế biến chế tạo và xây dựng. Danh mục này được xây dựng cho từng thời kỳ và sử dụng cố định trong một khoảng thời gian (thường là 5 năm) chia làm 3 danh mục theo 3 ngành sản xuất đề điều tra thu thập giá định kỳ phục vụ tính chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất.

Quyền số để tính chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho sản xuất là tỷ trọng về chi phi trung gian của từng nhóm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên tổng chi phí trung gian của tất cả̉ các loại nguyên liệu, uhiên liệu, vật liệu đưa vào sản xuất. Quyền số sử dụng cố địinh trong khoảng 5 năm.

## Công thức tính:

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau:

$$
I_{p}^{t \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{t}}{p_{i}^{0}}\right)^{w_{i}^{0}}
$$

## Trong đó:

$\mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu kỳ̀ báo cáo ( t ) so với kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương ứng là giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất nông nghiệ̣, công nghiệp chế biến chế tạo, xây dựng kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);

$$
\mathrm{w}_{\mathrm{i}}^{0}=\frac{\mathrm{v}_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{n} v_{i}^{o}} \text { là quyền số kỳ gốc cố định (0); }
$$

$\mathrm{V}_{\mathrm{i}}^{0}$ là chi phí trung gian theo nhóm ngành ở kỳ gốc cố định (0);
$n$ là số lượng mặt hàng.

## 2. Phân tồ chủ yếu

- Ngành sản phẩm;
- Vùng kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, nām.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dich vụ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ là 03 chi số giá sản xuất sau:

- Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản;
- Chỉ số giá sản xuất công nghiệp;
- Chỉ số giá sản xuất dịch vụ.

Chi số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ là các chi tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh xu hươ̛ng và mức độ biến động giá theo thời gian của các loại sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ do người sản xuất trực tiếp bán và cung cấp ra thị trường.

Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ được tính dựa trên các đanh mục sản phầm đại diện của hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ cho một thời kỳ nhất định (khoảng 5 năm), được sử dụng đề thu thập giá định kỳ, phục vụ tính chi số giá sả̉n xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp và dịch vụ.

Quyền số để tính chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản là tỷ trọng giá trị sản xuất của từng nhóm ngành sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy
sản so với tổng giáa sản xuất của toàn ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản. Quyền số dùng cố định trong khoảng 5 năm.

Quyền số để tính chỉ số giá sản xuất công nghiệp là tỷ trọng doanh thu của tùng nhóm sản phẩm công nghiệp so với tồng doanh thu tiêu thụ của cả ngành công nghiệp. Quyền số dùng cố định trong khoảng 5 năm.

Quyền số để tính chỉ số giá sản xuất dịch vụ là tỳ trọng về giá trị sản xuất của từng nhóm ngành dịch vụ trong tổng giá trị sản xuất dịch vự. Quyền số dùng cố định trong khoàng 5 năm.

Công thức tính:
Chỉ số giá sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau:

$$
I_{p}^{\imath \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{\mathrm{t}}}{p_{i}^{0}}\right)^{w_{i}^{0}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chi số giá sản xuất nông nghiệ̣p, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ kỳ báo cáo (t) so với kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương ứng là giá của sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, địch vụ kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}=\frac{V_{i}^{0}}{\sum_{i \in 1}^{n} V_{i}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định ( 0 );
$V_{i}^{0}$ là giá trị sản xuất của nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp, dịch vụ ở kỳ gốc cố định (0);
n là số lượng mặt hàng.
2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Vùng kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu:

- Điều tra giá sản xuất dịch vụ;
- Điều tra giá sản xuất hàng hóa.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Tổng cục Thống kê.

## 1106. Chỉ số giá xây dựng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số giá xây dựng là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ảnh mức độ biến động (tăng hoặc giảm) của giá xây dựng công trình qua thời gian của toàn ngành xây dựng trên phạm vi cá nước.

Danh mục mặt hàng, dịch vụ đại diện được xây dựng theo các nguyên tắc: Vật liệu xây dưng chủ yếu của các công trình xây dựng, đó là các vật liệu xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong chi phí vật liệu, phổ biến và có khả năng tồn tại tương đối ồn định, lâu dài trong hoạt động xây dựng; mây và thiết bị thị công xây dựng chủ yếu là những loại máy và thiết bị được sử dụng phố biến, có tỷ trọng chi phí lớn trong các công trình xây dựng; nhân công xây dựng chủ yếu là những nhẩn công phổ biến có tỷ trọng chi phí nhân công lớn trong các công trình xây dựng.

Quyền số tính chi số giá xây dựng là tŷ trọng (\%) giá trị sản xuất xây dụnng của từng nhóm mặt hàng trong tổng giá trị sản xuất xây dựng.

Chỉ số giá xây dựng được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tổng quát như sau:

$$
I_{p}^{t \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{t}}{p_{i}^{0}}\right)^{w_{i}^{0}}
$$

Trong đó: $\mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chỉ số giá xây dựng kỳ báo cáo ( t ) so với kỳ gốc cố định ( 0 );
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương úng là giá mật hàng xây dựng kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}=\frac{V_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{n} V_{i}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{V}_{i}^{0}$ là giá trị sản xuất xây dựng ở kỳ gốc cố định (0);
$n$ là số lượng mặt hàng.
Chi số giá xây dựng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng nhóm mặt hàng đại điện được chọn điều tra với quyền số tương ứng.

Chi số giá xây dựng vùng được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chi số giá xây dựng của từng tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong vùng với quyền số tương ứng.

Chì số giá xây dựng cả nước được tính bằng phương pháp bình quân nhân gia quyền giữa chỉ số giá xây dựng của từng vùng kinh tế với quyền số tương ưnng.
2. Phân tổ chủ yếu

- Nhóm sản phầm: Theo loại công trình;
- Vùng kinh tế.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá xây dựng.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Xây dựng;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1107. Chỉ số giá bất động sản

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi số giá bất động sản là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%), phản ánh xu hương và mức độ biến động giá giao dịch bất động sản theo thời gian.

Chì số giá bất động sản được tính dựa trên danh mục mặt hàng bất động sản đại diện được giao dịch trên thị trường trong một thời kỳ nhất định. Danh mục mặt hàng bất động sản đại diện được sử dụng để thu thập giá định kỳ phục vụ tính chi số bất động sån.

Quyền số của chỉ số giá bất động sản là tỷ trọng (tính bằng \%) về giá trị giao dịch bất động sản của các nhóm hàng tương ưng trền tồng giá trị bất động sản giao dịch trên thị trường. Quyền số đurợc sừ dụng cố định trong 5 năm.

Công thức tính:
Chi số giá bất động sản được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền có dạng tống quát như sau:

$$
I_{p}^{t \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{t}}{p_{i}^{0}}\right)^{w_{i}^{i}}
$$

Trong đó: $\quad \mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chỉ số giá bất động sàn kỳ báo cáo ( t ) so với kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\prime}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương ứng là giá bất động sản kỷ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}=\frac{V_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{\mathrm{n}} \mathrm{V}_{i}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định (0);
$\dot{V}_{i}^{0}$ Ià giá trị bất động sản ở kỳ gốc cố định (0);
n là số lượng mặt hàng.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Bất động sản đệ̂ bán, chuyền nhượng;
- Bất động sản đề cho thuê;
- Dịch vụ kinh dọanh bất động sản.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệư: Điều tra giá bất động sản.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cụ̂c Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Xây dựng.


## 1108. Chỉ số giá tiền lương

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi số giá tiền lương là chi tiêu tương đối (tính bằng \%), đo lường những thay đổi qua thời gian về mức lương (giá tiền lương) mà nguời sử dụng lao động trả cho người lao động. Đặc biệt, chỉ số giá tiền lương đo lường những thay đồi về mức tiền lương, tiền công cho từng loại công việc mà người lao động nhận được theo định kỳ (thường là hàng tháng, quý) và chỉ phản ánh sự thay đổi thuần tuý về mức lương, không tính những thay đổi do nâng lương theo niển hạn, nâng ngạch bậc.

Danh mục đại diện để tính chi số giá tiền lương là đanh sách các loại công việc đại diện cho các ngành nghề hoạt động, được thu thập về mức lương (giá) nhằm tính toán chi số giá tiền lương, gồm các ngành, nghề, ngạch, bậc đại diện phổ biến. Mỗi loại công việc đại diện được các doanh nghiệp lựa chọn từ danh sách trả lương theo hướng dần của Tổng cục Thống kê.

Quyền số chi số giá tiền lương là tỷ trọng (tính bằng \%) tống số tiền lương của mỗi loại công việc đại diện trong tổng quỹ tiền lương trả cho người lao đọng.

Công thức tính:
Chi số giá tiền lương được tính toán theo công thức Laspeyres như sau:

$$
I_{p}^{t \rightarrow 0}=\frac{\sum_{i=1}^{\pi} p_{i}^{t} q_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{n} p_{i}^{0} q_{i}^{0}}=\sum_{i=1}^{n} W_{i}^{0} \times\left(\frac{p_{i}^{t}}{p_{i}^{0}}\right)
$$

Trong đó: $\mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \mathrm{\rightarrow 0}}$ : Chi số giá tiền lương kỳ báo cáo $(\mathrm{t})$ so với kỳ gốc cố định ( 0 );
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{t}}$ : Tiền lương kỳ báo cáo ( t );
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ : Tiền lương kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{q}_{i}^{0}$ : Người hường mức lương kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}$ : Quyền số kỳ gốc cố định (0);
n : Số lượng loại công việc.
Chỉ số giá tiền lương được tính hàng năm cho cả nước.
2. Kỳ công bố: Năm.
3. Nguồn số liệu: Điều tra giá tiền lương.
4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1109. Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu

## 1. Khái niệm, nội dung, phương pháp tính

Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu (XMPI) là chỉ số giá xuất khẩu và chỉ số giá nhập khẩu.

Chỉ số giá xuất khẩu là chi tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh xu huớng và mức độ biến động giá cưa hàng hóa xuất khẩu theo thời gian.

Chỉ số giá nhập"khẩu là chi tiêu tuơng đối (tính bằng \%) phản ánh xu hướng và mức độ biến động giẩ của hàng hóa nhập khẩu theo thời gian.

Danh mục mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu sử dụng để tính chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu gồm các mặ̣t hàng xuất khẩu, nhập khẩu đại diện trong một thời kỳ nhất định, được sử dưng đề thu thập giá định kỷ, phục vụ tính chỉ số giá xuất khầu, nhập khẩu.

Quyền số của chị̂ số giá xuất khầu, nhập khẩu (tính bằng \%) là tỷ trọng về trị giá xuất khầu, nhập khẩu 'của các nhóm hàng hóa và dịch vụ tương ứng trên tổng trị giá kim ngạch xuất khầu, nhập khẩu. Quyền số được sử dụng cố định trong 5 năm. Tuy nhiên, trong trường hợp tình hình xuất khẩu, nhập khẩu có biến động mạnh thì có thể rút ngắn thời gian sử dưng, cập nhật quyền số vào giữa kỷ phương án điều tra.

Công thức tính:
Chỉ số giá xuất khẩu, nhập khẩu được tính toán theo công thức Laspeyres bình quân nhân gia quyền cọ́ dạng tổng quát như sau:

$$
I_{p}^{t \rightarrow 0}=\prod_{i=1}^{n}\left(\frac{p_{i}^{t}}{p_{i}^{0}}\right)^{w_{i}^{0}}
$$

Trong đó:
$\mathrm{I}_{\mathrm{p}}^{\mathrm{t} \rightarrow 0}$ là chỉ số giá xuất khầu, nhập khẩu kỳ báo cáo (t) so với kỳ gốc cố định (0);
$\mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{\mathrm{e}}, \mathrm{p}_{\mathrm{i}}^{0}$ tương ứng là giá của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kỳ báo cáo t và kỳ gốc cố định (0);
$W_{i}^{0}=\frac{V_{i}^{0}}{\sum_{i=1}^{n} V_{i}^{0}}$ là quyền số kỳ gốc cố định (0);
$V_{i}^{0}$ là kim ngạch xuất khẩu, nhập khầu ở kỳ gốc cố định (0);
$n$ là số lượng mặt hàng.
2. Phân tổ chủ yếu

- Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khấu Việt Nam;
- Danh mục các nhóm hàng xuất khẩu, nhập khẩu chủ yếu.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Tài chính.


## 1110. Ty̌ giá thương mai

## 1. Khái niệm, phương pháp tính.

Do điều kiện hiện nay của Việt Nam, mới chi tính toán được tỷ giá thương mại hàng hóa.

Tỷ giá thương mại hàng hoá là chỉ tiêu tương đối (tính bằng \%) phản ánh mối quan hệ tỷ lệ giữa giá hàng xuất khẩu với giá hàng nhập khẩu của quốc gia trong một thời kỳ nhất định.

Tỷ giả thương mại hàng hóa được tính dựa trên số liệu về chi số giá xuất khẩu và chi số giá nhập khẩu tính theo Đô la Mỹ có cùng gốc so sánh.

Công thức tinh :

$$
\begin{gathered}
\text { Tỷ giá } \\
\text { thương mại }
\end{gathered}=\frac{\text { Chi số giá xuất khầu hàng hóa }}{\text { Chi số giá nhập khẩu hàng hóa }} \times 100
$$

2. Phân tổ chủ yếu: Nhóm hàng xuất, nhập khẩu chủ yếu.
3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra giá xuất khẩu, nhập khẩu.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kề;
- Phối hợp: Bộ Tài chính.


## 12. Giao thông vận tải

## 1201. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ kỗ trợ vận tải

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là số tiền thu được sau khi thực hiện dịch vụ kinh doanh vận tải, kho bãi và các dịch vụ hô̂ trợ vận tải khác trong một thời kỳ nhất định gồm:

- Doanh thu hoạt động vận tải hành khách là tổng số tiền thu được sau khi thực hiện dịch vụ phục vụ đi lại trong nước và ngoài nước của hành khách trên các phương tiện vận chuyển đường bộ, đurờng sắt, đường thuỷ, đường hàng không;
- Doanh thu vận tải hàng hoá là số tiền thu được sau khi thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hoá trong nước và ngoài nước bằng các phương tiện vận chuyền đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không;
- Doanh thu dịch vư hỗ trợ vận tải là số tiền thu được do thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tài, gồm:
+ Doanh thu dịch vụ bốc xếp là số tiền thu được từ hoạt động bốc, xếp hàng hoá, hành lý của hành khách lên phương tiện vận chuyê̂ñ;
+ Doanh thu dịch vụ kho bãi là số tiền thu được đo thực biện các hoạt động cho thuê các loại kho, bãi để lưu giữ, bà̀o quản hàng hóa;
+ Doanh thu địch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.

Công thức tính:


## Trong đó:

- Doanh thu vận tải hành khách được tính bằng số tiền tương đương với lượng vé bán ra hoặc số tiền hành khách phải trả khi đi trên một tuyến đường nhất định;
- Doanh thu vận tải hàng hoá được tính bằng số hàng hoá thực tế vận chuyển được (kể cả bao bì nếu có) nhân với đơn giá cước bình quân thực tế (theo chế độ quy định của nhà nước hoặc theo thỏa thuận cưa chủ hàng và chủ phương tiện);
- Doanh thu dịch vụ hỗ trọ vận tài:
+ Doanh thu bốc xếp hàng hoá: Bằng khối lượng hàng hoá bốc xếp thực tế từ phương tiện ra khơi phương tiện (hoặc nguợc lại từ ngoài lên phương tiện) nhân với đơn giá cước bình quân thực tế (theo chế độ quy định của nhà nước hoặc theo thoả thuận của chủ hàng với nguời bốc xếp).
+ Doanh thu kinh doanh kho bãi được tính bằng số tiền đã hoặc sẽ thu được do cho thuê kho, bãi để bào quản, luru giữ hàng hóa.
+ Doanh thu dịch vụ̂ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải.


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành đường: Ngành vận tải hảnh khách, hàng hoá (đường bộ, đường sắt, đường thuỷ, đường hàng không), bốc xếp, kho bãi;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra co sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Điều tra hoạt động ivận tải, kho bãi.

5. Cở quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họ̣p: Tổng cục Thống kê.
6. Số lượt hành khách vận chuyển và luân chuyển

## 1. Khái niệm, phượng pháp tính

a) Số luợt hảnh khách vận chuyển

Là số hành khách thực tế đã vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Đơn vị tính là lượt hành khách.
b) Số lượt hành khách Iuân chuyê̂n

Là số lượt hành khách được luân chuyền tính theo cả hai yếu tố: Số lượt vận chuyển và cự ly (quãng đường) vận chuyển thực tế. Đơn vị tính là hành khách Kilômét (Hk.Km).

Công thức tính:

| Số lượt hành khách |
| :---: |
| luân chuyê̂n (Hk.Km) |$=$| Số lượt hành khách vận |
| :---: |
| chuyễn $(\mathrm{Hk})$ |$\quad \times \quad$| Cự ly vận chuyển |
| :---: |
| thực tế $(\mathrm{Km})$ |

Trong đó:
Cự ly vận chuyền thụcc tế là quãng đường tính giá vé đă được cơ quan có thẩm quyền quy định.

Đối với xe khách cho thuê theo hợp đồng vận tải chuyến thì lượt hành khách vận chuyển của mỗi hợp đồng chỉ tính 1 lần hành khách vận chuyền theo số ghế phương tiện.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành vận tài (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không);
- Trong nước/ngoài nước;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung uơng.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thế;
- Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tồng cục Thống kê.

## 1203. Khối lượng hàng hóa vận chuyền và luân chuyển

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Khối lượng hàng hoá vận chuyền

Là khối lượng hàng hoá đã được vận chuyển trong kỳ, bất kể độ dài quãng đường vận chuyển là bao nhiêu. Đơn vị tính khối lượng hàng hoá vận chuyền là tấn ( T ), vận tải đường ống là mét khối $\left(\mathrm{m}^{3}\right)$, nhưng quy đổi ra tấn để cộng chung khi tinh tổng khối lượng vận chuyển.

Khối lượng hàng hoá vận chuyền được tính theo trọng lượng thực tế của hàng hoá vận chuyền (kể cả bao bì nếu có). Khối lượng hàng hoá vận chuyển chỉ được tính sau khi kết thúc quá trình vận chuyền, đã vận chuyển đến nơi giao nhận theo quy định trong hợp đồng vận chuyền và làm xong thủ tục thực tế xếp trên phương tiện để tính khối lượng hàng hoá vận chuyền. Đối với hàng hoá cồng kềnh vận chuyển bằng ô tô, trong điều kiện không thể cân đo trực tiếp được khối lượng thì quy ước tính bằng $50 \%$ tấn trọng tải phương tiện hoặc tính theo thỏa thuận giữa chủ phương tiện và chủ hàng để tính khối lượng hàng hoá thực tế.
b) Khối lượng hàng hóa luân chuyển

Là khối lượng vận tải hàng hóa tính theo cả hai yếu tố: Khối lượng hàng hoá vận chuyển và cự ly vận chuyển thực tế. Đơn vị tính là Tấn-Kilômet (T.Km).

Công thức tính:

$$
\begin{aligned}
& \text { Khối lượng hàng hóa } \\
& \text { luân chuyê̂n }(\mathrm{T} . \mathrm{Km})
\end{aligned}=\begin{gathered}
\text { Khối lượng hàng } \\
\text { hóa vận chuyê̂n }(\mathrm{T})
\end{gathered} \times \quad \begin{gathered}
\text { Cự ly vân chuyển } \\
\text { thực tế }(\mathrm{Km})
\end{gathered}
$$

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành vận tải (đường sắt, đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không);
- Trong nước/ngoài nước;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể;
- Điều tra hoạt động vận tải, kho bãi.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1204. Khối lương hàng hơa thông qua cảng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng là khối lượng hàng hoá thực tế xuất hoặc nhập cảng trong kỳ gồm:

Khối lượng hàng hoá xuất cảng là số tấn hàng hoả thực tế được các cảng xếp lên phương tiện vận tải đường biển, đường thùy nội địa và hàng không đã rời đến các cảng khác.

Khối lượng hàng hoá nhập cảng là số tấn hàng hóa thực tế do phương tiện đường biển, đường thủy nội địa và hàng không vận chuyển từ các cảng khác tới cập cảng đã được bốc dỡ ra khơi phương tiện đó.

Khối lượng hàng hoá thông qua cảng gồm hàng xuất khẩu, hàng nhập khẩu, hàng xuất nội, hàng nhập nội, hàng nước ngoài quá cảnh; không gồm hàng do cảng bốc xếp nhựng ở ngoài phạm vi cảng, lượng chất lỏng qua cảng phục vụ tàu thuyền như: Nước ngọt, nhiên liệu và lượng hàng tồn thất trong quá trình bốc xếp tại cảng.
2. Phân tổ chủ yếu

- Càng biền;
- Cảng thủy nội địa;
- Cảng hàng không.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giao thông vận tải.

## 1205. Số lượng, năng lực bốc xếp hiện có và mới tăng của cảng thuỷ nội địa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số lượng cảng thưy nội địa

Là số lương cảng thủy nội địa hiện có trong kỳ báo cáo. Cảng thủy nội địa là hệ thống các công trình được xây dựng để phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện thủy nước ngoài neo đậu, xếp, dỡ hàng hóa, đón trà hành khách và thực hiện các dịch vụ hỗ trợ khác; cảng thủy nội địa có vùng đất cảng và vùng nước cảng. Cảng thủy nội địa bao gồm cảng tồng hợp, cảng hàng hóa, cảng hành khách, cảng chuyên dùng.
b) Năng lực bốc xếp hiện có của cảng thưy nội địa

Năng lực bốc xếp hiện có của cảng thủy nội địa là khả năng xếp dỡ hàng hóa thông qua cảng mà cảng có thể đảm nhận được trong năm báo cáo.

Năng lực bốc xếp hiện có được tính theo hai chỉ tiêu: Năng lực bốc xếp theo thiết kế và năng đực bốc xếp thực tế.
c) Năng lực bốc xếp mới tăng cưa cảng thủy nội địa

Là khả năng bốc xếp hàng hóa thông qua cảng tăng thêm (theo thiết kế trong xây dựng) do hoạt động đầu tư mở rộng, nâng cấp hoặc xây dựng mới các cảng thủy nội địa được hoàn thành bàn giao đưa vào sừ dụng trong năm báo cáo.
2. Phân tổ chủ yếu: Cảng thủy nội địa.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giao thông vận tải.

## 1206. Số lượng, năng lực vận chuyển hiện có và mới tăng của cảng hàng không

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số lượng cảng hàng không hiện có là số lượng cảng hàng không hiện có đến kỳ báo cáo. Cảng hàng không là khu vực xác định, bao gồm sân bay, nhà ga và trang bị, thiết bị, công trình cần thiết khác được sử dưng cho tàu bay đi, đến và thục hiện vận chuyển hàng không.
b) Năng lực vận chuyền hiện có của cảng hàng không là khả năng tiếp nhận tàu bay; đưa đón hành khách đi đến; bốc xếp giao nhận, bảo quản hàng hơa và thực hiện các dịch vụ khác của cảng hàng không hiện có trong kỳ̀, được tính theo năng lực thiết kế hoặc năng lực theo thực tế.
c) Năng lực vận chuyển mới tăng của cảng hảng không là năng lực vận chuyển mới tăng (tính theo thiết kế) của hệ thống cảng hàng không đã xây dựng hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng trong kỳ, gồm năng lực mới tăng do nâng cấp, mở rộng các cảng hàng không hiện có.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Nội địa;
- Quốc tế.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giao thông vận tải.
6. Công nghệ thông tin và truyền thông
7. Doanh thu bưu chính, chuyển phát

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

- Doanh thu của hoạt động bưu chính, chuyển phát là tổng số tiền đã và sẽ thu về do việc cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong nước và quốc tế cho khách hàng của các đơn vị trong một thời kỳ nhất định.
- Doanh thu bưu chính, chuyển phát gồm doanh thu về cung cấp dịch vụ bưu chính và doanh thu thu được do cung cấp dịch vụ chuyển phát.
+ Dịch vụ bưư chính gồm dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyền và phân phối (trong nước và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện bằng các phương thức, từ địa điểm của người gửi đến địa điểm của người nhận (không gồm địch vụ chuyển tiền bưu điện, tiết kiệm bưu điện).
+ Dịch vụ chuyền phát gồm dịch vụ nhận, phân loại, vận chuyền và phân phối (trong nưởc và quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung; dịch vụ này cũng gồm cả dịch vụ giao hàng tận nhà.

2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thônǵ tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1302. Sản lượng bựu chính, chuyển phát

## 1. Khái niệm, phượng pháp tính

Sản lượng bưu chinhh, chuyển phát gồm sán lượng dịch vụ thư và dịch vụ kiện, gói hàng hóa do các đợn vị cung cấp dịch vụ bưu chính thực hiện trong một thời kỳ nhất định. Trong đó:

- Sản lự̛̣n dịch vụ thư là lượng thư có địa chỉ nhân, không địa chi nhận (thư truyền thông, thư quảng cáo) được chấp nhận, vận chuyển và phân phát trong nước, quốc tế. Sán lượng dịch vụ thư không gồm số lượng thư không phải thanh toán trả cước dịch vư.
- Sản lượng dịch vụ gói, kiện hàng hơa là số lượng gói, kiện hàng hóa được chấp nhận, vận chuyển và phảt trong nước, quốc tế. Sản lượng dịch vụ gói, kiện hàng hóa; không gồm số liượng gơi, kiện hàng hóa chuyền phát không phải thanh toán giá cước dịch vụ.
- Bưu phẩm là số lượng bưu phẩm thường các loại, bưu phẩm phát trong ngày, bưu phẩm chuyển phát nhanh có tính cuớc được chuyển đi trong nước và quốc tế; không gồm các bưu phẩm không phải trả cước nhu buu phầm nghiệp vụ (được gữi và nhận giữa các đơn vị bưu chính, viễn thông với nhau).
- Bưư kiện là số lượng bưu kiện thường, bưu kiện chuyển phát nhanh có tính cước được chuyển đi trong nước và quốc tế; không gồm các bưu kiện không phải trả cước như bưu kiện nghiệp vụ được gừi và nhận giữa các đơnn vị bưư chính, viễn thông với nhau.
- Số thư chuyền tiền, điện chuyển tiền là số lượng thư, điện chuyển tiền trong nước và quốc tế qua bưu điện.
- Tổng số báo chí phát hành qua bưu điện là tổng số lượng các loại báo, tạp chí Trung ương, ngành, địa phương, báo, tạp chí nhập khẩu được phát hành trong nước và quốc tế qua bưu điện.

2. Phân tổ chư yếu: Loại sản phẩm chủ yếu.
3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hơp: Tổng cục Thống kê.


## 1303. Doanh thu viễn thông

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Doanh thu viễn thông là số tiền thu được từ kết quả hoạt động của các dịch vụ từ dịch vụ truyền ký hiệu, tín hiệ̣u, số liệu, chữ viết, âm thanh, hình ảnh hoặc các dạng khác của thông tin giữa các điểm kết đầu, cuối của mạng viễn thông. Hay doanh thu viễn thông gồm doanh thu từ cung cấp dịch vụ viễn thông trong nước và quốc tế như: Điện thoại cố định, điện thoại di động, nhắn tin, điện báo, telex, fax, thư điện tử, các dịch vụ internet, truyền số liệu, phát sóng truyền hình...

Doanh thu viễn thông được xác định bằng tổng doanh thu giá cước áp đụng đối với người sử dựng dịch vụ viễn thông trả sau và doanh thu bán thẻ đối với dịch vụ viễn thông trả trước; doanh thu chênh lệch thanh toán giá cước giữa các doanh nghiệp viễn
thông và doanh thu chênh lệch thanh toán quốc tế giữa doanh nghiệp viễn thông và các đối tác nước ngoài. Dịch vụ viễn thông gồm các dịch vụ viễn thông co bản và dịch vụ viễn thông giá trị gia tăng.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

3. Ky̆ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điểu tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1304. Số lự̛̣ng thuê bao điện thoại

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số lượng thuê bao điện thoại lả số thuê bao điện thoại cố định đang hòa mạng và số lượng thuê bao điện thoại di động phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, dữ liệu đang hoạt động hai chiều và thuể bao bị khóa một chiều tính đển thời điểm thu thập số liệu.

Phương pháp tinh:
Đối với thuê bao điện thoại cố định: Sử dụng số liệu thống kê trên hệ thống của doanh nghiệp tại thời điểm thu thập số liệu.

Đối với thuê bao điện thoại di động là tống số thuê bao phát sinh lưu lượng thoại, tin nhắn, dữ liệu đang hoạt động hai chiều và thuê bao bị khóa một chiều tại thời điểm thu thập số liệu.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Kỳ tháng, quý, năın phân tồ theo: Loại thuê bao (cố định, di động);
- Kỳ năm phân tổ thêm tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1305. Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ người sử dụng điện thoại di động được tính bằng tỷ số giữa số người sử dụng điện thoại di động và dân số.

Tùy theo yêu cầu quản lý của từng thời kỳ và để bảo đảm mục tiêu so sánh quốc tế, số người sử dụng điện thoại đi động được quy định theo độ tuổi và tần suất sử dụng nhất định. Vì vậy, phạm vi thu thập số liệu sẽ được quy định cụ thề trong từng phương án điều tra.
2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1306. Tỷ lệ người sử dụng Internet

## 1. Khái niệm, phurơng pháp tính

Tỷ lệ người sử dụng Internet được tính bằng tỳ số giữa số người sử dụng Internet so với dân số tại thời điểm quan sát.

Tùy theo yêu cầu quản lý của tùng thời kỳ và để bảo đảm mục tiêu so sánh quốc tế, số người sử dựng Internet được quy định theo độ tuổi và tần suất sử dụng nhất định. Vi vậy, phạm vi thu thập số liệu sẽ được quy định cụ thề trong từng phương án điều tra.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Nām.
4. Nguồn số liệu: Điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ thông tin và truyền thông.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1307. Số lượng thuê bao truy nhập Internet

1. Khái niệm, phương pháp tính

Số Iượng thuê bao truy nhập Internet gồm số thuê bao truy nhập Internet cố định và số thuê bao truy nhập Internet di động.

Dịch vụ truy nhập Internet là dịch vụ cung cấp cho người sử dụng Internet khả năng truy nhập Internet.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Phương thức kết nối (cố định, di động);
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hiện trạng phố cập địch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1308. Tỷ lệ hộ gia đình c̣ó kết nối Internet

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ hộ gia đình có kết nối Internet được tính bằng số hộ gia đình kết nối Internet tại thời điểm quan sát so với tồng số hộ gia đình tại thời điểm quan sát.

Hộ gia đình có kết nối Internet là hộ gia đình được cung cấp dịch vụ truy nhập Internet. Phạm vi thu thập số liệu và những quy định chi tiết về hộ gia đình có sử dụng Internet sẽ được quy định cụ thể trong từng phương án điều tra.
2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra hiện trạng phồ cập dịch vụ thông tin và truyền thông.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chư trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.

1309. Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số đơn vị có giao dịch thương mại điện tử là số lượng doanh nghiệp, tổ chức thực hiện mua bán hàng hoá, dịch vụ, xúc tiến thương mại, quảng cáo, khuyến mại và các khâu khác thông qua các trang thông tin điện tử bán hàng (không gồm các đơn vị có
trang thông tin điện tử nhưng chỉ dùng để quảng cáo, giởi thiệu đơn vị và các đơn vị mua, bán hàng hoá, dịch vụ qua điện thoại, fax). Cụ thề:

- Đối với đơn vị bán hàng phải có hàng hóa, dịch vụ chào bán trên mạng Internet và có it nhất một giao dịch bán hàng hóa, dịch vụ được thực hiệ̣n trên mạng Internet trong kỳ quan sát;
- Đối với đơn vị mua hàng phải đặt mua hàng hóa, dịch vụ trên mạng Internet và có it nhất một giao dịch mua hàng hóa, dịch vụ được thực hiện trên mạng Internet trong kỳ quan sát.

Giao dịch thương mại điện tử thường được thực hiện thông qua các phương thức: Giao dịch B 2 B là giao dịch thương mại điện tử giữa tổ chức với tổ chức (giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với cơ quan nhà nước...); giao dịch B 2 C là giao dịch thương mại điện tử giữa tổ chức với người tiêu dùng; giao dịch C 2 C là giao dịch thương mại điện tử giữa người tiêu dùng với người tiêu dùng.
2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế.

3. Kỷ công bố: 2 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra thống kê thương mại điện tự;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Công Thương.

## 1310. Dung lượng kết nối Internet quốc tế bình quân một trăm dân

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Dung lượng kết nối Internet quốc tế bình quân một trăm dân là số dung lượng kết nối Internet quốc tế tại thời điểm quan sât tính bình quân một trăm dân (đơn vị tịnh là: ki lô bít/giây). Nói cách khác, cứ một trăm người dân sử dụng bao nhiêu dung lượng kết nối Internet quốc tế.

Dung lượng kết nối Internet quốc tế là tổng dung lượng các đường truyền kết nối Internet quốc tế của các doanh nghiệp viễn thông cung cấp dịch vụ truy nhập Internet tại Việt Nam.
2. Phân tổ chủ yếu: Loại hình doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn sổ liệu

- Điều tra hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin và truyền thông;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1311. Doanh thu công nghệ thông tin

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Doanh thu công nghệ thông tin là toàn bộ số tiền đã và sẽ thu từ hoạt động cung cấp các dịch vụ lập trinhh, viết, sưa, thử nghiệm và trợ giúp các phần mềm theo yêu cầu sử dụng riêng biệt của từng khách hàng, kể cả các phần mềm nhúng; lập và thiết kế hệ thống máy tính tích hợp các phần cứng, phần mềm và công nghệ giao tiếp; quản lý và điều hành hệ thống máy tính của khách hàng và công cụ xử lý dữ liệu; các hoạt động chuyên gia; các hoạt động khác liên quan đến máy tính; cung cấp hạ tầng thông tin cho thuê, xữ lý dữ liệu, cung cấp các công cụ tìm kiếm và cổng khác cho Internet (gồm các hoạt động của ngành 62 và 631 thuộc VSIC 2007).
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cơ quan chịụ̂ trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tồng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Thông tin và Truyền thông.


14. Khoa học và công nghệ
15. Số tổ chức khoa học và công nghệ
16. Khái niệm, phươong pháp tính

Tổ chức khoa hộc và công nghệ là tổ chức có chức năng chủ yếu là nghiên cứu khoa học, nghiên cứú triển khai và phát triển công nghệ, hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, được thành lập và đăng ký hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ được quy định nhur sau:

- Tổ chức nghiền cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triền công nghệ được tổ chức dưới các hình thức viện hàn lâm, viện, trung tâm, phòng thí nghiệm, trạm nghiên cứu, trạm quan trắc, trạm thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trương Bộ Khoa học và Công nghệ quy định (gọi chung là tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ);
- Cơ sở giáo dục đại học được tổ chức theo quy định cưa Luật giáo dục đại học. Cơ sở giáo dục đại học gồm trường đại học, học viện và cao đẳng;
- Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức trung tâm, văn phòng, phòng thử nghiệm và hình thức khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định.

Phương pháp tịnh: Tồng số tổ chức khoa học và công nghệ có tại thời điểm báo cáo.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình tổ chức: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ.
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ: Khoa học tự nhiên; khoa học kỹ thuật và công nghệ; khoa học nông nghiệp; khoa học y dược; khoa học xã hội; khoa học nhân văn.
- Loại hình kinh tế;
- Tinhh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ.

## 1402. Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ là những lao động được tổ chức khoa học và công nghệ quản lý, sứ dung và trả lương, gồm cả lao động được tuyền dụng chính thức và lao động hợp đồng.

Phương pháp tính: Tổng số người trong các tổ chức khoa học và công nghệ tại thời điểm báo cáo.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Dân tộc;
- Loại hình tổ chức;
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ;
- Lĩnh vực đào tạo;
- Trình độ chuyên môn;
- Chức danh.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra tiềm lực khoa học và công nghệ của các tổ chức khoa học và công nghệ̂;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.

1403. Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ

## 1. Khái niệm, phurơng pháp tính

Số người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là những người do tổ chức quản lý, sử dụng và trà lương, trực tiếp tham gia hoặc trục tiếp hỗ trọ̣ các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triền công nghệ.

Só người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ chia theo 4 nhóm: Cán bộ nghiên cứu, cán bộ ky̆ thuật, nhân viên hỗ trợ và nhân lực khác.
a) Cán bộ nghiên cứu là những người có trình độ cao đẳng trở lên trực tiếp tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nhằm tạo ra những tri thửc, sản phẩm và quá trình mới, tạo ra phương pháp và hệ thống mớ; dành tối thiểu $10 \%$ thời gian lao động cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Nhóm này gồm cả những nhà quản lý trực tiếp hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
b) Cán bộ kỹ thuật là nhưng kỹ thuật viên, nhân viên phòng thí nghiệm có trình độ trung cấp và tương đương trở lên, tham gia vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ bằng việc thực hiện những công việc khoa học và kỹ thuật đỏi hỏi phải gắn với câc khái niệm và quy trình thao tác dưới sự giám sát của cán bộ nghiên cớu.
c) Nhân viên hỗ trợ là những nhân viên hành chính và văn phòng tham gia vào nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Trong nhóm này gồm cả những người làm quản lý, quản trị hành chính và các công việc liên quan đến nhân sự, tài chính và hành chính nếu các công việc của họ trực tiểp phục vụ công việc nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.
d) Nhân lực khác là những người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không thuộc các nhoóm trên.

Những người làm công việc phục vụ gián tiếp như tạp vụ, vệ sinh, lái xe, bảo vệ,... thì không coil là người hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triến công nghệ.

## 2. Phân tồ chử yếu

- Vị trí hoạt động;
- Lĩnh vực khoa học và công nghệ;
- Trình độ chuyên môn;
- Khu vực hoạt động;
- Giới tính.

3. Kỳ công bố: 2 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.


## 5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1404. Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ là những sáng chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bằng bảo hộ nhẳm xác lập quyền sở hữu công nghiệp trong nước và nước ngoài.

Sáng chế là giải pháp kỹ thuật dưới dạng sản phẩm hoặc quy trình nhằm giaii quyết một vấn đề xác địnnh bằng việc ưng dụng các quy luật tự nhiên.

Số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ được tính bằng số sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hứu trí tuệ, gồm:
a) Số văn bằng do Cục Sơ hữu trí tuệ Việt Nam cấp cho người Việt Nam;
b) Số văn bằng do Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp cho người nước ngoài.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Lĩnh vực ky thuật;
- Khu vực hoạt động: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ̣; trường đại học, học viện, cao đẳng; cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp khác; tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp;
- Quốc tịch của chủ văn bằng.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ.

## 1405. Chỉ số đổi mới công nghệ, thiết bị

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là chỉ tiêu tương đối, thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm (\%) đổi mới công nghệ, thiết bị giữa năm trước và năm sau.

Nội đung của đổi mới công nghệ, thiết bị: Tồng số doanh nghiệp có đổi mợi công nghệ, thiết bịi; tổng chi cho đổi mới công nghệ, thiết bị trong doanh nghiệp; tổng chi mua máy móc, thiết bị của doanh nghiệp; số hợp đồng và kinh phí chuyển giao công nghệ đả thực hiện.
2. Phân tồ chư yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Chế độ bạo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Khoa học và Công nghệ.
6. Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của đoanh nghiệp bặ̀ng tỳ lệ phần trăm của chi đổi mới công nghệ so với tổng vốn cố định của doanh nghiệp.

Chi cho đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp là khoản đầu tư của doanh nghiệp dành cho việc đổi mới sản phầm vả đồi mới quy trình sản xuất, như mua phát minh, mua thiết bị, sản xuất thiết bị quản lý, dây chuyền mới, mua bản quyền nhãn mác,...
2. Phân tổ chủ yếu

- Ngành kinh tế;
- Loại hình kinh tế;
- Nguồn cấp kinh phí.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra doanh nghiệp.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
7. Khái niệm, phương pháp tính

Chi cho nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là các khoản chi gồm chi đầu tư phát triển, chi cho nhiệm vụ nghiên cứu khọa học và phát triển công nghệ và chi khác.

Nguồn cấp kinh phí được chia thành 3 loại nguồn:

- Từ ngân sách nhà nước (gồm cả các nguồn có tính chất ngân sách nhà nước), được chia thành ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Ngân sách trung ương gồm kinh phí cân đối từ Bộ Khoa học và Công nghệ và từ các bộ, ngành. Ngân sách địa phương là nguồn được cân đối từ ngân sách của tỉnh/thành phố trực thuộc trung urong;
- Từ nguồn ngoài rigân sách nhà nước gồm từ các doanh nghiệp và từ trường đại học;
- Nguổn từ nước ngoài.

2. Phân tổ chủ yếu

- Nguồn cấp kinh phí;
- Loại hình nghiên'çúu;
- Khu vực hoạt động: Tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triền công nghệ̣; trường đại học, học viện, cao đẳng; cơ quan hành chính, đơn vị sụ nghiệp khác; tổ chức ngoài nhà nước, doanh nghiệp;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 2 nām.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chư trì: Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê; Bộ Tài chính.


## 15. Giáo dục

1501. Số học sinh phồ thông bình quân một giảo viên
1502. Khái niệm, phương pháp tính

Số học sinh phổ thông bình quân một giáo viên là tỷ số giữa tổng số học sinh và tồng số giáo viên của mỗi cấp học.

Công thức tính:

| Số học sinh phố <br> thông binh quân <br> một giáo viên cấp <br> học t năm học k |
| :---: |$=\frac{\text { Số học sinh phổ thông cấp học } \mathrm{t} \text { đang học trong năm học } \mathrm{k}}{\text { Số giáo viên phổ thông cấp học } \mathrm{t} \text { đang giảng dạy trong }}$| năm học k |
| :---: |

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình;
- Cấp học;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## 1502. Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số học sinh phổ thông bình quân một lớp học lả tỳ số giữa tổng số học sinh trên tồng số lớp học của mỗi cấp học.

Công thức tính:

$$
\begin{aligned}
& \begin{array}{l}
\text { Số học sinh phổ } \\
\text { thông binh quân } \\
\text { một lớp học cấp } \\
\text { học t năın học } k
\end{array}=\frac{\text { Số học sinh phổ thông đang học cấp học t năm }}{\text { học } \mathrm{k}}
\end{aligned}
$$

## 2. Phân tồ chû yếu

- Cấp học;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Giáo dục và Đào tạo.

## 1503. Tỷ lệ học sinh đi học phổ thông

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ học sinh đi học phồ thông gồm tỷ lệ học sinh đi học chung phồ thông và tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi phổ thông.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học là số phần trăm số học sinh đang học cấp tiểu học so với tổng dân số ở độ tuổi cấp tiểu học từ 6-10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học cơ sờ là số phần trăm số học sinh đang học cấp trung học co sở so với tồng dân số ở độ tuổi cấp trung học cơ sở từ $11-14$ tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp trung học phồ thông là số phần trăm số học sinh đang học cấp trung học phổ thông so vời tổng dân số ở độ tuổi cấp trung học phổ thông từ 15-17 tuối.

Công thức tính:

$$
\begin{gathered}
\text { Tỷ lê̂ học sinh đi } \\
\text { học chung cấp học } \\
\text { i năm học t (\%) }
\end{gathered} \quad=\frac{\text { Số học sinh đang học câ̂p học i năm học t }}{\text { Dân số trong độ tuổi cấp học i trong năm } t} \times 100
$$

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học là số phần trặm số học sinh tuổi từ $6-10$ tuổi đang học cấp tiểu học so với tổng dân số trong độ tuồi cấp tiểu học từ 6-10 tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học cơ sở là số phần trăm số học sinh tuổi từ 11 - 14 tuổi đang học cấp trung học cơ sở so với tổng dân số trong độ tuổi cấp trung học cơ sở từ $11-14$ tuổi.

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp trung học phổ thông là số phần trăm số học sinh tuồi từ 15-17 tuổi đang học cấp trung học phổ thông so với tồng dân số trong độ tuồi cấp trung học phồ thông từ $15-17$ tuổi.

Công thức tính:


Tuồi học sinh quy ước bằng năm khai giảng năm học trừ đi năm sinh của học sinh trong giấy khai sinh.
2. Phân tổ chủ yếu

- Chung/đúng tuổi;
- Cấp học;
- Giới tính;
- Dân tộc;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra các cơ sở giáo dục ngoài công lập;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 16. Y tế và chăm sóc sức khỏe

1601. Số bác sy̆, số giường bệnh trên mười nghìn dân

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

a) Số bác sỹ trên mười nghìn dân được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:


Bác sỹ đ̛ đây gồm bác sĩ, thạc sỹ, tiến sỹ, giáo sư, phó giáo sư có trình độ chuyên môn về y học và có bằng bác sỹ trở lê̂n hiện đang công tác trong lĩnh vực y tế.
b) Số giường bệnh trên mười nghìn đân được xác định tại thời điểm báo cáo theo công thức:

Số giường
Số giường bệnh tại các cơ sở y tế có đến bệnh bình quân mười $=\times$ 10.000 nghìn dân

Không tính số giường tại các trạm y tế xã/phường/thị trấn, cơ quan.
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra cơ sở và nhân lực y tế ngoài công lập;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tỗng hợp: Bộ Y tế.

## 1602. Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số phụ nữ chết do những nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh đė (không do những nguyên nhân tình cờ như tai nạn, tự tử,...) đã xảy ra trong thời gian từ khi mang thai cho đến 42 ngày sau đẻ tính bình quân trên một traxm nghìn trẻ em đé ra sống trong kỳ nghiên cứu (thường là một năm lịch).

Công thức tính:

$$
\mathrm{MR}_{\mathrm{b}}=\frac{\mathrm{D}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{f}}}{\mathrm{~B}} \times 100.000
$$

Trong đó:
$\mathrm{MR}_{\mathrm{b}}$ :Tỷ số tử vong mẹ trên một trăm nghìn trẻ đẻ sống;
$\mathrm{D}_{\mathrm{b}}^{\mathrm{f}}$ : Số phụ nữ chết do những nguyên nhân liên quan đến mang thai và sinh đẻ trong kỳ (năm lịch);

B: Số trẻ em đè ra sống trong kỳ (năm lịch).
2. Phân tổ chử yếu: Nhóm dân tộc (Kinh và các dân tộc khác).
3. Kỳ công bố: 5 năm.

## 4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi
7. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuổi là số đo mức độ chết của trè em trọng năm đầu tiên của cuộc sống. Tỷ suất nảy được định nghĩa là số trẻ en dưới một tuổi chết tính bình quân trên một nghìn trẻ em sinh ra sống trong năm.

Công thức tính:

$$
\mathrm{IMR}=\frac{\mathrm{D}_{0}}{\mathrm{~B}} \times 1000
$$

Trong đ 6 :
IMR : Tỷ suất chết của trẻ em dưới một tuối;
$\mathrm{D}_{0}$ : Số trẻ em chết ở độ tuổi dưới một tuổi trong năm;
B : Tổng số trường hợp sinh ra sống trong năm.
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Vùng;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra đân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ờ giữa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1604. Tỷ̉ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi là số trẻ em dưới năm tuổi chết tính bình quân trên 1.000 trè em sinh ra sống trong năm.

Công thức tính:

$$
U_{5 M R}=\frac{{ }_{5} D_{0}}{B} \times 1000
$$

Trong đó:
$\mathrm{U}_{5 \mathrm{MR}}$ : Tỷ suất chết của trẻ em dưới năm tuổi;
${ }_{5} \mathrm{D}_{0} \quad$ : Số trẻ em chết ở độ tuổi dưới năm tuối trong năm;
B : Tổng số trường hợp đè ra sống trong năm.
2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Thành thị/nông thôn;
- Vùng;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung uơng.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ớ;
- Điều tra dân số và nhà ở giữa kỷ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình.

5. Cợ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Tỷ Iệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin

## 1. Kháí niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ trẻ em duơơi một tuổi được tiêm (uống) đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh theo quy định của Bộ Y tế được xác định theo công thức:

Số trẻ̉ em dưới một tuổi đự̛̣c tiêm (uống)

Tỷ lệ tré em dưới một tuồi được tiêm (uống) đầy đủ vắc đầy đủ các loại vắc xin phò̀ng bệnh theo quy định của B ộ Y tế trong năm xác định
xin (\%) Tổng số trẻ em dưới một tuổi trong khu vưc trong cùng năm
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.

## 4. Nguồn số liệu:

- Điều tra nhân khầu học và súc khȯe;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Y tế.
6. Tỷ lệ trẻ em dưới nǎm tuổi suy dinh dưỡng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuồi suy dinh duỡng là số trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng (SDD) ít nhất một trong 3 thề: Cân nặng theo tuổi; chiều cao theo tuổi hoặc cân nặng theo chiều cao tính trên 100 trẻ được cân đo của khu vực trong thời điểm điều tra.

Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là trẻ em dưới năm tuối có cân nặng theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn ( -2 SD ) của cân nặng trung vị của quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới.

Trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao theo tuổi là trẻ em dưới năm tuồi có chiều cao theo tuổi thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn ( -2 SD ) của chiều cao trung vị của quần thể tham khảo của Tồ chức Y tế Thế giới.

Trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao là trè em dưới năm tuổi có cân nặng theo chiều cao thấp dưới trừ hai độ lệch chuẩn ( -2 SD ) của cân nặng trung vị của quần thể tham. khảo cua $T$ ổ chức $Y$ tế Thế giới.

Quần thể tham khảo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Ià một nhóm trẻ có sức khoẻ, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường và cân nặng, chiều cao của những trẻ em này được Tổ chức Y tế Thế giới dùng làm chuẩn để đánh giá tình trạng dinh dưỡng cuaa những trè em cùng độ tuồi. Quẩn thể tham khảo năm 2006 của Tổ chức Y tế Thế giơoi là chuẩn mới thay thế cho quần thể tham kháo cũ trước đây của Hoa Kỳ và của Tổ chức Y tế Thế giới.

Tình trạng dinh dưỡng được phân loại theo các mức sau:

- Bình thường: $\geq$ - 2SD
- Suy dinh dưỡng (SDD):

Độ $I$ (vừa) $<-2 S D$ và $\geq-3 S D$
Độ II (nặng): <-3SD và $\geq-4 \mathrm{SD}$
Độ III (rất nặng): <-4SD
Trong đó, SD là độ chênh lệch chuẩn.
Khái niệm suy dinh dưỡng theo nghĩa rộng cũng gồm cả hiện tượng thừa dinh dưỡng, hiện tượng béo phì.


| Tỷ lệ trè em dưới năm tuồi suy dinh |  | Số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng chiều cao theo tuối |
| :---: | :---: | :---: |
| durỡng chiêu cao theo tuổi (\%) |  | Số trẻ em dưới năm tuổi đươc đo chiều |

Tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao (\%)

Số trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo chiều cao $=\frac{\text { Số trẻ em dưới năm tuổi được cân và đo }}{} \times 100$ chiều cao

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Mức độ suy dinh dưỡng;
- Giơoi tính;
- Dân tộc (Kinh/khác);
- Nhóm tháng tuối;
- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Nām.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra dinh dưỡng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Y tế.

## 1607. Số ca hiện nhiểm HIVV được phát hiện trên một trăm nghìn dân

## 1. Khái niệm, phươong pháp tính

Số ca hiện nhiễm HIV được phát hiện trên một tråm nghìn dân là số người đã được cơ quan y tế phát hiện bị nhiễ̀n HIV ở một khu vực và thời điểm xác định tính trên một trăm nghìn dân cưa khu vực đo.

$$
\begin{gather*}
\begin{array}{c}
\text { Số ca hiện nhiễm HIV } \\
\text { được phát hiện trên } \\
\text { một trăm nghìn dân }
\end{array}=\frac{\text { Tổng số người hiê̂n nhiễm HIV khu vực a }}{\text { thời điềm } \mathrm{t}}
\end{gather*}
$$



## 2. Phân tổ chủ yếu

- Giới tính;
- Nhóm tuối;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tỗng hợp: Bộ Y tế.

## 17. Văn hóa, thể thao và du lịch

1701. Số di sản văn hóa cấp quốc gia

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Di sản văn hóa cấp quốc gia là sản phầm tinh thần, vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học tiêu biểu của Việt Nam đự̛̣c lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác; gồm di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thề.

Di sản văn hóa phỉ vật thề là sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng hoặc cá nhân, vật thể và không gian văn hóa liên quan, có giá trị lịch sử, văn hơa, khoa học, thể hiện bản sắc của cộng đồng, không ngừng được tái tạo và được lưu truyền từ thế hệ nảy sang thế hệ khác bằng truyền miệng, truyền nghề, trình diễn và các hình thức khác.

Di sản văn hơa vật thể là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học, gồm di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia. Chỉ tiêu này chỉ thống kê những di sản văn hóa vật thể là di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh.
2. Phân tổ chủ yếu

- Hạng;
- Mục.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Văn hơa, Thể thao và Du lịch.

## 1702. Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số huy chương trong các kỳ thi đấu quốc tế là số huy chương vàng, bạc, đồng của vận động viên nước ta đạt được trong các giải thi đấu thề thao quốc tế chính thức trong nām, không gồm thành tích của vận động viên đạt được trong các giải mời tham
dự. Các giải thể thao quốc tế chính thức được tổ chức gồm giài Thế giới (Thế vận hội Olympic, vô địch, vô địch trè); giải châu Á (Á vận hội ASIAD, vô địch, vô địch trè), giài Đông Nam Á (SEA Games, vô địch, vô địch trè).
2. Phân tổ chử yếu

- Loại huy chương;
- Môn thể thao;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách ohiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

## 1703. Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành

## 1. Khái niệm, phươong pháp tính

Là toàn bộ doanh thu thuần du lịch lữ hành, gồm doanh thu thuần do bán, tồ chức thực hiện các chương trình du lịch; doanh thu thuần hoạt động đại lý lữ hành (tiền hoa hồng do bán các chương trình du lịch của một doanh nghiệp lữ hành cho khách du lịch, không tổ chức thực hiện chương trình đó); doanh thu từ các dịch vụ khác giúp đỡ khách du lịch...
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trụ̣c thuộc trung uơng.
3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra doanh nghiệp;
- Điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thề.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
6. Số lượt người nước ngoài đến Việt Nam

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Người nước ngoài đến Việt Nam là nguời mang giấy tờ xác định quốc tịch nước ngoài và người không quốc tịch nhập cảnh vào Việt Nam.
2. Phân tổ chử yếu

- Quốc tịch;
- Phương tiện đến.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Phối hợp: Tổng cục Thống kê.


## 1705. Số lượt người Việt Nam ra nước ngoài

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Người Việt Nam ra nước ngoài là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài.
2. Phân tổ chủ yếu: Phương tiện đi.
3. Kỳ công bố: Tháng, quý, nåm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng;
- Phối hợp: Tồng cục Thống kê.


## 1706. Số lượt khách du lịch nộí địa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài thuờng trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Trong thống kê, chỉ tiêu số lượt khách du lịch nội địa được hiê̂u là những người đi ra khỏi môi trường sống thường xuyên cùa mình để đến một nơi khác và ở đó trong thời gian ít hơn 12 tháng liên tục với mục đích chính của chuyến đi là thăm quan, nghỉ dưỡng, báo chí hội nghị, học tập, thām thân, chữa bệnh hay các mục đích khác ngoài việc lao động kiếm sống ở nơi đến.

Khách đu lịch nghi qua đêm là những khách ngủ lại ít nhất một đêm trong câc cơ sở luru trú du lịch tại nơi đến du lịch.

Khách trong ngày là những người không nghi qua đêm tại bất kỳ một co sờ lưu trú du lịch nảo tại nơi đến du lịch.

Lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ là số lượt khách đến thuê buồng, giường, nghi tại cơ sở lưu trú kế cả lượt khách nghi trong ngày và lượt khách có nghi qua đêm.

Lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ là tồng số khách du lịch theo các tour do các đơn vị kinh doanh du lịch tổ chức thục hiện.

Chỉ tiêu này được tổng hợp thông qua các cơ sở lưu trú du lịch và công ty du lịch lữ hành.

Công thức tính:

| Tồng số lượt khách |
| :---: |
| du lị̣ch nội địa |$=\underset{\text { Tổng số lươt khách du nội địa nghi đêm }}{\text { lị }}+$| Tổng số lượt khách du |
| :---: |
| lịch nọí địa tham quan |
| trong ngày |

Trong đó:

$$
\begin{gathered}
\begin{array}{c}
\text { Tổng số lượt khách du } \\
\text { lịch nội địa có nghi } \\
\text { đêm }
\end{array}=\frac{\text { Tổng số đêm lưu trú của khách du lịch nội địa }}{\text { Số đêm lưu trú bình quân một lượt khách du lịch }} \begin{array}{c}
\text { nội địa qua đêm }
\end{array} \\
\hline
\end{gathered}
$$

Tổng số lượt khách du lịch nội địa có nghi đêm
Tổng số lượt khách du lịch nội địa tham quan trong ngày

Tỷ lệ giữa khách du lịch nội địa có nghi đêm và khách du lịch nội địa tham quan trong ngày trên địa bàn

## 2. Phân tổ chử yếu

- Khách du lịch nghi qua đêm;
- Khách trong ngày;
- Lươt khách do các co sở lưu trú phục vụ;
- Lượt khách do các co sở lữ hành phục vư;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Quý, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ bảo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

## 1707. Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi tiêu của khách quốc tế đến Việt Nam là tổng số tiền mà khách quốc tế đến
Việt Nam đã chi tiêu trong suốt thời gian ở tại Việt Nam, gồm các khoản sau:

- Chi đi lại trong nước Việt Nam (không gồm tiền vé vận chuyển quốc tế);
- Chi ăn ở;
- Chi mua hàng hoá;
- Chi thăm quan, vui chơi giải trí, văn hóa thể thao;
- Chi y tế;
- Chi khác tại Việt Nam.

Công thức tính:

| Chi tiêu bình quân |
| :---: |
| một lươ̂t khách |
| quốc tê̂ |$=\frac{\text { Tổng chi tiêu của toàn bộ khách được điều tra }}{\text { Tồng số khách được điều tra }}$

$\underset{\text { ngày khách quê̂c tế }}{\text { Chiêu }}=\frac{\text { Tổng chi tiêu của toàn bộ khách được điều tra }}{\text { Tổng số ngày của khách được điều tra }}$

| Tổng chi tiêu của |
| :---: |
| khách quốc tế |$=$| Chi tiêu bình quân |
| :---: |
| mô̂t lượt khách |
| quốc tến đền Việt |
| Nam |$\quad \times \quad$| Tổng số lượt khách |
| :---: |
| quốc t tế đến Việt |

## 2. Phân tỗ chủ yếu

- Quốc tịch;
- Loại chi tiêu.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra chi tiêu của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1708. Chi tiêu của khách du lịch nội địa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Là tổng số tiền chỉ tiêu của khách đu lịch nội địa hoặc đại diện cho đoàn đi trong suốt thời gian đi và ở lại nơi đến. Từ nơi đến ở đầy có ý nghĩa rộng vì nó bao hàm toàn bộ những nơi được đi thăm trong hành trình chuyến đi.

Chi tiêu du lịch trong nước được chia theo 3 nhóm chính là chi phi cho chuần bị chuyến đi, chi phí trong thời gian đi (chi phí xuất hiện trong thời gian chuyến đi và ở lại nơi đến) và chi phí sau chuyến đi (chi phí liên quan đến chuyến đi của khách tại nước cư trú của người đó khi họ quay về sau chuyến đi), gồm:

Các khoản chi phí cần thiết cho quá trình chuẩn bị chuyến đi (tức là chi phí trước chuyến đi);

Các khoản chi phí mới xuất hiện trong thời gian chuyến đi và ở lại nơi đến (tức là chi phí trong chuyến đi);

Các khoản chi phí của khách tại nơi cư trú của người đó khi mà họ quay về sau chuyến đi (tức là chi phí sau chuyến đi).

Công thức tính:

| Chi tiêu bình quân ngày khách du lịch nội địa | $=$ | Tổng chi tiêu của toàn bộ khách du lịch nội địa được điều tra |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Tổng số ngày của khách du lịch nội địa được điều tra |  |  |
| Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch |  | Tổng chi tiêu của toàn bộ khách du lịch nội địa được điều tra |  |  |
| nội địa |  | Tổng số khách du lịch nội địa được điều tra |  |  |
| Tổng chi tiêu của khách du lịch nội địa |  | Chi tiêu bình quân một lượt khách du lịch nội địa |  | Tổng số lượt khách du lịch nội địa trong thời kỳ điều tra |

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Khoàn chi;
- Phương tiện;
- Mục đích;
- Nghề nghiệp;
- Độ tuổi, giới tính;
- Loại cơ sở lưu trú;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung uong.

3. Kỳ công bố: Nām.

## 4. Nguồn số liệu

- Điều tra hộ gia đình thu thập thông tin về du lịch;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Văn hơa, Thể thao và Du lịch.


## 18. Mức sống dân cu

## 1801. Chỉ số phát triển con ngưòi (HD)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chỉ số phát triển con người (HDI) là thước đo tổng hợp phán ánh sự phát triển của con người trên các phương diện: Sức khỏe (thể hiện qua tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh); tri thức (thề hiệ̣n qua chi số giáo dục) và thu nhập (thể hiện qua tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người).

HDI nhận giá trị từ 0 đến 1 . HDI càng gần 1 có nghĩa là trình độ phát triến con người càng cao, trái lại càng gần 0 nghĩa là trinh độ phát triển con người càng thấp.

Chỉ số phát triển con người được tính theo công thức:

$$
\mathrm{HDI}=\left(\mathrm{I}_{\text {sức khỏe }} \times \mathrm{I}_{\text {giáo duc }} \times \mathrm{I}_{\text {thu nhạp }}\right)^{1 / 3}
$$

Trong đó:

- $\mathrm{I}_{\text {súc chode: }}$ Chi số tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh;
$-\mathrm{I}_{\text {giaó duc: }}$ Chỉ số giáo dục được tính bằng cách bình quân nhân giản đơn chỉ số năm đi học bỉnh quân và chị số năm đi học kỳ vọng;
+ Số năm đi học bình quân được tính bằng tổng số năm đã đi học của dân số từ 25 tuổi trở lên chia cho tổng dân số từ 25 tuổi trở lên.
+ Số năm đi học kỳ vọng là tồng số năm đi học mà một đứa trè từ 05 tuổi trở lên có thể nhận được trong suốt cuộc đời. Giả định rằng xác suất bắt đầu ghi danh đi học tại một độ tuổi bất kỳ của đư̛a tré đó bằng tỳ lệ nhập học của độ tuổi đó.

Công thức tính:

SLE ${ }_{a}^{i}$ : Số năm đi học kỳ vọng của độ tuổi a đến độ tuổi t;
$E_{i}^{\mathrm{t}}$ : Số người đang đi học đúng tuổi theo lớp quy định (trong đó $i=a, a+l, \ldots, n)$ tại trường học năm thứ $t ; n$ biểu thị giới hạn tuổi theo lý thuyết của trường học;
$P_{i}^{t}$ : Dân số trong độ tuồi đi học theo quy định năm thứ t . Tuổi của mức I biểu thị tổng dân số độ tuổi đi học của cấp l theo quy định;
$D_{l}$ : Thời gian lý thuyết của cấp 1 theo quy định.

- $\mathrm{I}_{\text {thu nhậ: }}$ : Chỉ số tổng thu nhập quốc gia bình quân đầu người tính theo sức mua tưong đương (PPP - USD).

Các chỉ số thành phần trên được tính theo công thức chung như sau:

$$
\text { Giá trị chi số }=\frac{\text { Giá trị thực - Giá trị tối thiều }}{\text { Giá trị tối đa - Giá trị tối thiểu }}
$$

Riêng $\mathrm{I}_{\text {thu nhạp }}$ được tính theo công thức:

$$
\mathrm{X}_{\text {thu nhập }}=\frac{\ln (\text { giá trị thực })-\ln (\text { giá trị tối thiểu })}{\ln (\text { giá trị tối đa })-\ln (\text { giá trị tối thiểu })}
$$

2. Kỳ công bố: Năm.

## 3. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Điều tra dân số và nhà ở giưa kỳ;
- Điều tra biến động dân số và kế hoạch hóa gia đình hàng năm;
- Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam;
- Thống kê tài khoản quốc gia;
- Chương trình so sánh quốc tế (ICP).

4. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1802. Tỷ lệ nghèo

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ nghèo là số phần trăm về số người hoặc số hộ có múc thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người thấp hơn chuẩn nghèo trong tổng số người hoặc số hộ được nghiên cứu.

Công thức tính:

Tỷ lệ nghèo (\%) =

Số người (hoặc hộ) được nghiên cứu có thu nhập (chi tiêu) bình quấn đầu ngrời thấp hơn chuần nghèo

Tổng số người (hoặc hộ) được nghiên cứu
Chuẩn nghèo là mức thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đầu người được dùng đề xác định người nghèo hoặc hộ nghèo. Nhưng người hoặc hộ có thu nhập (hoặc chi tiêu) bình quân đẩu người thấp hơn chuẩn nghèo được coi là người nghèo hoặc hộ nghèo.

Chuẩn nghèo bằng chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm công với một mức chi tối thiếu cho các mặt hàng phi lương thực - thực phẩm, gồm: Nhà ở, quần áo, đồ dùng gia đỉnh, học tập văn hoá, giải trí, y tế, đi lại, thông tin liên lạc...

Chuẩn nghèo lương thực, thực phẩm là trị giá của một rổ hàng hoá lương thực, thực phẩm thiết yếu bảo đảm khẩu phần ăn duy trì với nhiệt lượng tiêu dùng một người một ngày là 2100 Kcal .
2. Phân tổ chủ yếu

- Nhóm dân tộc: Kinh, Hoa/dân tộc khác;
- Thành thị/nông thôn;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1803. Hệ số bất bình đằng trong phân phối thu nhập (hệ số Gini)

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Hệ số Gini (G) được tính dựa vào đường cong Lorenz. Đường cong Lorenz được tạo bởi 2 yếu tố: Tỷ lệ̂ thu nhậ̣ của dân cư cộng dồn và tỳ lệ dân số tương ứng cộng dồn.

Hệ số Gini là giá trị của diện tích A (được tạo bơi đường cong Lorenz và đường thẳng $45^{\circ}$ từ gốc tọa độ) chia cho diện tích $\mathrm{A}+\mathrm{B}$ (là diện tích tam giác vuông nằm đưới đường thằng $45^{\circ}$ từ gốc tọa độ).

Công thức tính:

$$
G=1-\sum_{i=1}^{n}\left(F_{i}-F_{i-1}\right)\left(Y_{i}+Y_{i-1}\right)
$$

Trong đó:
$\mathrm{F}_{\mathrm{i}}-\mathrm{Tỷ} \mathrm{lệ} \mathrm{dân} \mathrm{số} \mathrm{cộng} \mathrm{dồn} \mathrm{đến} \mathrm{người} \mathrm{thứ} \mathrm{i}$;
$Y_{i}-T y$ lệ thu nhập cộng dồn đến người thứ i.

Khi đường cong Lorenz trùng với đường thẳng $45^{\circ}$ (đường bình đẳng tuyệt đối) thì hệ số Gini bằng 0 (vì $\mathrm{A}=0$ ), xã hội có sự phân phối thu nhập bình đẳng tuyệt đối, mọi người dân có thu nhập như nhau; và khi đường cong Lorenz trùng với trục hoành, hệ số Gini bẳng 1 (vì $\mathrm{B}=0$ ), xã hội có sự phân phối thu nhập bất bình đẳng tuyệt đối, một người đân hương toàn bộ thư nhập cưa cả xã hội. Hệ số Gini nhận giá trị từ 0 đến 1. Hệ số Gini càng gần 1 thì sự bất bình đẳng về thu nhập trong dân cư càng lớn.


Hệ số Gini có giá trị chính xác nhất khi được tính dựa trên số liệu thu nhập bình quân của từng người dân. Tuy nhiên, căn cứ vào tính sẵn có và sự thuận tiện trong tính toán cũng có thể tính hệ số Gini dựa trên số liệu thu nhập bình quân đầu người theo nhóm dân cư. Giá trị cưa hệ số Gini tính theo nhóm dân cư thấp hơn giá trị của hệ số Gini tính theo từng người dân. Số nhơm dân cư càng lớn thì tính chính xác cưa hệ̣ số Gini càng cao.
2. Phân tổ chư yếu: Thành thị/nông thôn.
3. Kỳ công bố: 2 năm.
4. Nguồn số liệu: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
5. Cơ quan chịu trách nhiệ̣m thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.
1804. Tỷ lệ dân số đô thị đượ̛̣ cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ dần số đô thị được cung cấp nước sạch là phần trăm dân số sống ở khu vực đô thị được cung cấp nước sạch trong tổng số dân sống ở khu vực đô thị.

Công thức tính:
$\begin{aligned} & \text { Tỷ lê̂ dân số đô thị được } \\ & \text { cung cấp nước sạch (\%) }\end{aligned}=\frac{\text { Dân số đô thị được cung cấp nước sạch }}{\text { Tổng dân số khu vực đô thị }} \times 100$
Nước sạch là nước máy được sản xuất từ các nhà máy xử lý nước và cung cấp cho người dân, đạt tiêu chuần quy định của Bộ Xây dựng.

Dân số thành thị là đân số sống ở các đô thị từ loại 5 đến loại đặc biệt.
2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra các chi tiêu về hạ tầng kỹ thuật đô thị̣;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tỗng hợp: Bộ Xây dựng.

## 1805. Tỷ lệ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh

## 1. Khãi niệm, phương pháp tính

Tỷ lê̂ dân số được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh là phần trăm dân số được sử dụng nguổn nước hợp vệ sinh trong tổng dân số.

Công thức tính:

(\%)
Nguồn nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn các yêu cầu chất lượng: Không mầu, không mùi, không vị lậ, không chứa thành phần có thể gây ảnh hưỡng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau khi đun sôi; đồng thời kết hợp với các quan sát theo hương dẫn sau:

- Giếng đào hợp vệ sinh: Nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10 m ; thành giếng cao tối thiểu $0,6 \mathrm{~m}$ được xây bằng gạch, đá hoặc thả ống buy sâu ít nhất 3 m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt né.
- Giếng khoan hợp vệ sinh: Nằm cách nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10 m ; sân giếng phải làm bằng bê tông, lát gạch, đá, không bị nứt nè.
- Các nguồn nước hơp vệ sinh khác: Nước suối hoặc nước mặt không bị ô nhiễm bởi các chất thải của người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề; nước mưa được thu hứng từ mái ngói, mái tôn, trần nhà bê tông (sau khi xả nước bụi bẩn) trong bề chứa, lu chứa được rửa sạch trước khi thu hưng; nước mạch lộ là nguồn nước ngầm xuất lộ từ khe núi đá và núi đất không bị ô nhiê̂m bởi chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc chất thải công nghiệp, làng nghề.

2. Phân tổ chủ yếu: Tỉnh/thành phố trực thuộc trung uơng.
3. Kỳ công bố: 2 năm, năm có Tổng điều tra dân số và nhà ở.

## 4. Nguồn số liệu

- Tổng điều tra dân số và nhà ở;
- Khảo sát múc sống dân cu Việt Nam.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 1806. Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ $\sinh$

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ dân số sử dụng hố xí hợp vệ sinh lả số phần trăm hộ gia đình được sử dụng hố xí hợp vệ sinh trong tổng số hộ hiện có trong năm xác định.

Công thức tính:

| Tỷ lê̂ dân số sử |
| :---: |
| dụng hố xí hơp vệ <br> sinh (\%) |$=\frac{$|  Số hộ (diện nghiên cứu) sử dụng  |
| :---: |
|  hố xí hợp vệ sinh  |}{Tổng số hộ (diện nghiên cứu)}$\times 100$

Hố xí hợp vệ sinh phải bảo đảm các tiêu chuẩn: Không gây ô nhiễm đất bề mặt, không gây ô nhiễm nước bề mặt và nước ngầm, không có ruồi muỗi, không có mùi hôi thối và mất mỹ quan, không tạo khả năng súc vật tiếp xúc với phân.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 2 năm.
4. Nguồn số liệu: Khảo sát mức sống dân cư Việt Nam.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tổng cục Thống kê.

## 19. Trật tự, an toàn xã hội và tư pháp

1901. Số vụ tai nạn giao thông; số người chết, bị thương do tai nạn giao thông
1902. Khái niệm, phương pháp tính

Tai nạn giao thông là sự kiện bất ngờ, nằm ngoài ý muốn chủ quan của con nguời, xảy ra khi các đối tượng tham gia giao thông đang hoạt động trên đường giao thông công công, đường chuyên dùng hoặc ở các địa bàn giao thông công cộng (gọi là mạng lưới giao thông: Đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không), nhưng do chủ quan, vi phạm các quy tắc an toàn giao thông hoặc do gạ̣p phải các tình huống, sự cố đột xuất khồng kịp phòng tránh, đã gây ra những thiệt hại mhất định cho tính mạng, sức khỏe con người hoặc tài sản.

Một lần hoặc nhiều lần va chạm liên tiếp giữa các đối tượng tham gia giao thông tại một địa điểm nhất định thì được gọi là một vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn giao thông xảy ra đối với một hoặc nhiều đối tượng tham gia giao thông.

Tai nạn giao thông gây ra hậu quả làm thiệ̣t hại về người và tài sản. Số người bị tai nạn giao thông gồm những người bị thương và chết do tai nạn giao thông gây ra.

Người chết do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị chết do các tai nạn giao thông gây ra.

Người bị thương là những người bị tổn thương về thể xác và tâm trí do ảnh hường trực tiếp của tai nạn giao thông, làm ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường. Những trường hợp bị sốc hoặc ành hưởng đến tâm trỉ do biến cố ành hưởng đến gia đình và bản thân không được tính là số người bị thương.

Số người bị thương do tai nạn giao thông gồm toàn bộ số người bị thương phải điều trị do tai nạn giao thông gây ra.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại tai nạn (đường bộ/đường sắt/đường thuỷ);
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Công an.

## 1902. Số vụ cháy, nổ và mức độ thiệt hại

## 1. Khái niệm, phượng pháp tính

Cháy, nồ là trường hợp xảy ra cháy, nổ ngoài ý muốn và sự kiểm soát của con người trong khu dân cư, cơ sở, cháy rừng, phương tiện giao thông gây thiệt hại về người, tài sản và ảnh hường tới môi trường. Một lần xảy ra cháy, nồ thì được gọi là một vụ̂ cháy, nồ.

Thiệt hại do cháy, nổ gồm thiệt hại về người (chết và bị thương do cháy, nổ) và thiệt hại vè̀ tài sản (thiêu hủy hoặc hư hỏng) tính theo giá hiện hành.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại cháy nồ;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, quý, 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Công an.
6. Số vụ án, số bị can đã khởi tố
7. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ án đã khởi tố là số vụ việc có dấu hiệu tội phạm đã được cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Số bị can đả̉ khởi tố là số người hoặc pháp nhân bị cơ quan có thẩm quyền ra quyết định khởi tố bị can.

- Nguyên tắc xác định tội danh:
+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội đanh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);
+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kề theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;
+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cùng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.

2. Phân tổ chủ yếu

- Tội danh;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhóm tuồi;
- Tinnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợ: Viện kiểm sát nhân dẫn tối cao.

## 1904. Số vụ án, số bị can đã truy tổ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ án đã truy tố là số vụ án mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố vụ án ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

Số bị can đã truy tố là số bị can mà Viện kiểm sát đã ra quyết định truy tố bị can đó ra trước Toà án bằng bản cáo trạng hoặc quyết định truy tố.

- Nguyên tắc xác định tội đanh:
+ Nếu vụ án có nhiều tội danh thì tội danh của vụ án được thống kê theo tội danh nghiêm trọng nhất của vụ án (của bị can đầu vụ);
+ Nếu bị can bị khởi tố về nhiều tội trong cùng một vụ án thì tội danh của bị can được thống kề theo tội danh nghiêm trọng nhất trong vụ án đó;
+ Trong các trường hợp trên nếu các tội danh có cừng mức độ nghiêm trọng thì thống kê theo tội danh có số thứ tự của điều luật nhỏ nhất trong Bộ luật hình sự.


## 2. Phân tổ chủ yếu

- Tội danh;
- Số bị can phân tổ thêm cá nhân/pháp nhân; nếu bị can là cá nhân phân tổ thêm giới tính, nhom tuồi;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

## 1905. Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Số vụ, số người phạm tội đã bị kết án là số vụ án và số bị cáo mà Tòa án nhân đân cấp sơ thẩn đã đưa ra xét xử và tuyên là có tội.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Nhóm tội: Theo chương của Bộ luật hình sự;
- Số bị cáo phân tổ thêm giới tính, nhóm tuổi;
- Tïnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chạu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Tòa án nhân dân tối cao.
6. Tỷ lệ dân số từ mười lăm tuổi trở lên bị bạo lực

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Bạo lực là hành vi cố ý gây tổn hại hoặc có khả năng gây tổn hại về thế chất, tinh thần và tình dục của một nguời khác.

Phạm vi tính toán của chi tiêu gồm các công dân từ mười lăm tuổi trở lên là nạn nhân của các hành vi bạo lực, bất kề bạo lực trong gia đình hay ngoài xã hội.

Công thức tính:

2. Phân tổ chử yếu

- Thành thị/nông thôn;
- Gí̛i tính;
- Loại bạo lực;
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 10 năm.
4. Nguồn số liệu: Điều tra thống kê.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Tổng cục Thống kê;
- Phối hợp: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.


## 1907. Số lượt người được trợ giúp pháp lý

## 1. Kháỉ niệm, phương pháp tính

Số lượt người được trợ giúp pháp lý là số lần người được trợ giúp pháp lý được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật trợ giúp pháp lý.

Người được cung cấp địch vụ pháp lý miễn phí là người thuộc một trong các đối tượng sau:

+ Người nghèo là người thuộc chuần nghèo theo quy định của pháp luật;
+ Người có công với cách mạng là người hoạt động cách mạng trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; bà mẹ Việt Nam anh hừng; anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng Lao động; thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng; cha đẻ, mẹ đé, vợ, chồng của liệt sĩ; con của liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ;
+ Người già được trợ giúp pháp lý là người từ đủ 60 tuổi trở lên, sống cô đơn, không nơi nương tựa;
+ Người tàn tật được trợ giúp pháp lý là người bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thề hoạac bị suy giảm chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhaư, khiến cho lao động, sinh hoạt, học tập gặp nhiều khó khăn hoặc là người bị nhiễm chất độc hoá học, bị nhiễm HIV mà không có nơi nương tựa;
+ Trẻ em được trợ giúp pháp lý là người dưới 16 tuổi không nơi nương tưa;
+ Người dân tộc thiểu số thường trư ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
+ Nạn nhân theo quy định của pháp luật phòng, chống mua bán người theo quy định Luật phòng chống mua bán người;
+ Các đối tượng khác được trợ giúp pháp lýg theo quy định tại điều ưởc quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thảnh viên.

Phương pháp tính:
Trong một kỳ báo cáo, một nguời được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí trong 01 vụ việc thì tính là 01 lần (tức là 01 lự̛̣ người), trong 02 vụ việc thì tính là 02 lần (tức là 02 lự̛̣t người).

Trong một kỳ báo cáo, một người được cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí 02 lần trong 01 vụ việc thì tính là 01 lượt người được trợ giúp pháp lý.

Nếu một người thuộc nhiều đối tượng trợ giúp pháp lý khác nhau thì chi thống kê theo đối tượng mà người được trợ giúp pháp lý có giấy tờ chứng minh và cung cấp đầu tiên để lưu trong hồ sơ.

Riêng trường hợp nếu người được trợ giúp pháp lý vừa là người nghèo, vừa là người dân tộc thiểu sô̂ thi thống kê vào cột vưua là người nghèo, vưa là người dận tộc thiểu số và không thống kê vào cột người nghèo hoặc cột người dân tộc thiểu số.

Nếu người được trợ giúp pháp lý thuộc các đối tượng đạ̣c thù (là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc nạn nhân bị xâm hại tình dục) thì vừ thống kê vào diện đối tượng được trợ giúp pháp lý, vừa thống kê họ vào diện đối tượng đặc thù.

Đối tượng đặc thù là những đối tượng đáp ửng đủ 02 yêu cầu:

- Là những người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật trọ̆ giúp pháp lý;
- Là nạn nhân của bạo lực gia đình hoặc nạn nhân bị xâm hại tình dục.

Nạn nhân của bạo lực gia đình là nạn nhân chịu ảnh hưởng trực tiếp của các hành vi bạo lực gia đình được quy định tại Điều 2 của Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

Nạn nhân bị xâm hại tình dục là nạn nhân của những hành vi xâm hại tình dục được quy định từ Điều 141 đến Điều 147 Bộ luật hình sự.
2. Phân tổ chủ yếu

- Đối tượng được trợ giúp pháp lý;
- Tinh/thành phố trực thuộc trung uơng.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tư pháp.

## 1908. Kết quả thi hành án dân sự

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chi tiêu kết quả thi hành án dân sự phàn ánh thực chất kết quả công việc của cơ quan thi hành án dân sự là thi hành các bân án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Kết quả thi hành án đân sự là số việc, số tiền thi hành án xong theo kỳ bảo cáo (kỷ báo cáo thống kê hàng nām từ $31 / 9$ năm trước đến $01 / 10$ năm sau nhằm bảo đảm thống nhất với số liệu và kỳ báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội hàng năm).

Số việc thi hành xong là việc chấp hành viên đã tổ chức thi hành xong hoặc đã đình chi thi hành án toàn bộ các quyền, nghĩa vụ trong quyết định thi hành án, hoặc những việc đã tổ chức thi hành xong một phần quyền, nghãa vụ, nhưng phần còn lại đã ủy thác (phần ủy thác này cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án nên cơ quan thi hành án đân sự nhận ủy thác thống kê là vụ việc mới), đình chî, giảm thí hành án và đã xóa sổ thụ lý thi hành án.

Trường hợp đối với những việc đã thu được tiền, tài sản, cơ quan thi hành án dân sự đã báo gọi nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gửi cho họ qua đường bưu điện hoặc chưa xác định được địa chi của người nhận và cơ quan thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sồ theo dõi riêng hoặc đã giao cho co quan có thẩm quyền xử lý theo quy định cua pháp luật thì tính là việc thi hành xong.

Số tiền thi hành xong là số tiền (gồm tiền và tài sản được quy đổi thành tiền) Chấp hành viên đã thu được (đã thu, nộp ngân sách và chi trả cho người được thi hành án theo nội dung quyết định thi hành án), đã được đình chi thi hành án hoặc được giảm thi hành án.

Trường hợp đối với những khoản tiền, tải sản đã thu được, cơ quan Thi hành án dân sự đã thông báo nhưng người được nhận chưa đến nhận nên đã lập phiếu chi và gưi cho họ qua đường bưu điện hoặc chưa xác định được địa chi cưa người nhận và co quan thi hành án dân sự đã gửi tiền vào ngân hàng, lập sổ theo dõi riêng hoặc đã giao cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật thì tính là tiè̀n thi hành xong.

Công thức tính:

| Tỷ lề thi hành xong |
| :---: |
| (về việc $\ldots$ ) (\%) |$=\frac{$|  Số việc thi hành xong +  Số việc  |
| :---: |
|  đình chỉ thi hành  |}{Số việc có điều kiện thi hành}$\times 100$

(Trong đó: Số việc có điều kiện thi hành = Tổng số việc phải thi hành - Số việc chưa có điều kiện thi hành

(Trong đó: Số tiền có điều kiện thi hành = Tổng số tiền phải thi hành - Số tiền chưa có điều kiện thi hành)

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Cơ quan thi hành án (Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục Thi hành án dân sự, Chi cục Thi hành án dân sự);
- Vụ việc.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trảch nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Tư pháp.

## 20. Bảo vê̂ môi trường

## 2001. Diện tích rừng hiện có

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích rừng hiện có là diện tích đất tại thời điểm quan sát có hệ sinh thái gồm quần thể thực vật rừng, động vật rừng, vi sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác.

Diện tích rừng hiện có là diện tích có thành phần chính gồm các loại cây lâm nghiệp nhur: Gỗ, tre, nứa, luồng,... hoặc hệ thục vật đặc trưng, có độ che phủ của tán rừng từ $10 \%$ trở lên, gồm diện tích rừng trồng và rừng tự nhiên trên đất rựng sản xuất, đất rùng phòng hộ, đất rừng đạ̣c dụng.
a) Diện tích rừng sản xuất là diện tích rùng sử dụng vào mục đích sản xuất lâm nghiệp theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triền rừng. Diện tích rừng sản xuất được quy hoạch nhằm mục đích khai thác gổ, củi, nguyên liệu giấy và các lâm sản khác phục vụ cho sản xuất và đời sống.
b) Diện tích rừng phòng hộ là điện tích rừng sử dụng vào mục đích phòng hộ đầu nguồn, bảo vệ đất, bào vệ môi trường sinh thái... được quy hoạch nhằm mục đích giữ nước, chống lũ, chống xởi mòn, điều hoà khí hậu, chắn gió, cát báo vệ các công trình thưy lợi, thủy điện, bảo vê̂ sản xuất và đời sống theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.
c) Diện tích rừng đặc dưng là diện tích rừng được sử dụng chủ yếu vào mục đích nghiên cứu, thỉ nghiệm khoo họcc, bảo tồn thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái rựng cưa quốc gia, nguồn gen sinh vật rừng, bảo vệ di tích lịch sử, văn hơa và danh lam thắng cảnh, kết hợp phòng hộ, góp phần bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triê̂n rừng. Rừng đặc dụng gồm:

- Vườn quốc gia là vùng đất tự nhiên được thành lập để bảo vệ lâu dài một hay nhiều hệ sinh thái, đáp ứng các yêu cầu sau:
+ Vùng đất tự nhiên gồm mẫu chuẩn của các hệ sinh thái cơ bản còn nguyên vẹn hoặc ít bị tác động của con người, các khu rừng có giá trị cao về văn hóa, du lịch;
+ Phải đủ rộng để chứa được một hay nhiều hệ sinh thải và không bị thay đổi bởi những tác động xấu cùa con người;
+ Tỷ lệ diện tích hệ sinh thái cần báo tồn phải đạt từ $70 \%$ trở lên;
+ Điều kiện giao thông tương đối thuận lội.
- Khu bảo tồn thiên nhiên (còn gọi là khu dự trữ tự nhiên và khu báo toàn loài sinh cảnh) là vùng đậ́t tự nhiên được thành lập nhằm mục đích bảo đảm diễn thế tự nhiên và đáp ứng các yêu cầu sau:

[^0]+ Có giá trị cao về khoa học, giáo dục, du lịch;
+ Có các loài động thực vật đặc hữu hoặc là nơi cư trú, ẩn náu, kiếm ăn của các loài động vật hoang dã quý hiếm;
+ Đủ rộng để chứa được một hay nhiều hệ sinh thái, tỷ lệ diện tích cần bảo tồn trên $70 \%$.
- Khu rừng văn hóa - lịch sử - môi trường là khu vực gồm một hay nhiều cảnh quan có giá trị thẩm mỹ tiêu biểu, có giá trị văn hóa - lịch sử nhằm phục vụ các hoạt động văn hóa, du lịch hoặc đề nghiên cứu, gồm:
+ Khu vực rừng có các thắng cảnh trên đất liền, ven biền hay hải đảo;
+ Khu vực rừng có di tích lịch sử - văn hóa đã được xếp hạng.

2. Phân tổ chử yếu

- Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng);
- Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra kiềm kê rừng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## 2002. Diện tích rừng được bảo vệ

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích rừng được bảo vệ là diện tích rừng giao cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình quản lý bảo vệ kết hơp với khai thác hợp lý nhằm ngăn chặn những tác nhân xâm hại đến rừng như chặt phá rừng làm nương rẫy, khai thác lâm sản và săn bắt động vật rừng trái phép.

Diện tích rừng được bảo vệ gồm diện tích rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đã được giao cho các chư rừng quản lý bảo vệ tính đến thời điển nhất định.

## 2. Phân tồ chủ yếu

a) Kỳ 6 tháng phân tổ theo loại rừng.
b) Kỳ năm phân tồ theo:

- Loại rừng;
- Loại hình kinh tế;
- Tỉnh/thành phố trục thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 6 tháng, năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra kiềm kê rừng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## 2003. Tỷ lệ che phủ rừng

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Tỷ lệ che phủ rừng là tỷ lệ phần trǎm diện tích rừng hiện có so với diện tích đất tự nhiên của cȧ nước, một vùng lãnh thổ hay một địa phương tại một thời điềm nhất định.

Công thức tính:

$$
\text { Tỳ lệ che phủ rừng }(\%)=100 \times \frac{S h c r}{S t n}
$$

Trong đó: - Shcr là diện tích rừng hiện có;

- Stn là tổng diện tích đất tụ nhiên.


## 2. Phân tỗ chủ yếu

- Loại rừng (phân theo mục đích sử dụng);
- Tỉnh/thành phố trưc thuô̂c trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu

- Điều tra kiểm kê rừng;
- Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.

5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## 2004. Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại

## 1. Khái niệm, nội dung

Vụ thiên tai là một thảm họa do thiên nhiên gây ra như bão, lụt, lü, lốc, động đất, sạt lở đất, triều cường, xâm nhập mặn, sóng thần, núi lửa, sét đánh, mưa đá, băng giá, nóng, hạn hán,...

Số vụ thiên tai là tổng số vụ thiên tai xày ra trong kỳ báo cáo có ảnh hưởng đến các khu vực địa lý khác nhau của đất nước.

Mức độ thiệ̣t hại gồm thiệt hại về người và tài sản của các vụ thiên tai. Về người gồm số người chết, số người bị mất tích, số người bị thương; thiệ̣t hại về tài sản được ước tính toàn bộ giá trị thiệt hại bằng tiền mặt do vụ thiên tai gây ra.
2. Phân tỗ chư yếu

- Loại thiên tai;
- Vùng;
- Tình/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Tháng, năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kề cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

## 2005. Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn (gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan) được công nhận trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Tỷ lệ diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên là tỷ lệ phần trăm diện tích các khu bảo tồn thiên nhiên trên cạn (gồm vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu bảo tồn loài - sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan) được công nhận trên địa bàn các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương trong tổng số diện tích tự nhiên của tỉnh/thành phố trụ̣c thuộc trung ương.

Công thức tính:

2. Phân tổ chủ yếu: Tinnh/thành phố trục thuộc trung ương.
3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cảo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họ̣p: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 2006. Diện tích đất bị thoái hóa

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Đất bị thoái hơa là đất bị thay đổi những đặc tính và tính chất vốn có ban đầu (theo chiều hươnng xấu) do sự tác động của điều kiện tự nhiên và con người.

Thoái hoá đất có khả năng xảy ra trên tất cả các loại đất: Đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuổi trồng thuỳ sản, đất bằng chưa sử dụng, đất đồi nưi chưa sử dụng.

Đất bị thoái hóa gồm các loại hình sau: Đất bị khô hạn, hoang mạc hóa; đất bị hoang hóa; sạt lở đất; kết von, đá ong hóa; đất bị chai cưng, chặt bi; ô nhiễm đất; xói mòn đất; đất bị ngập ưng; đất bị mặn hóa; đất bị phèn hóa.

## Công thức tính:



Tổng hợp phân hạng mức độ thoái hóa đất (đất bị thoái hoá nặng, thoái hoá trung bình, thoái hoá nhẹ) theo quy định kỹ thuật về điều tra thoái hóa đẩt của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Loại hình thoái hoá;
- Loại đất (đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất bằng chưa sử dụng, đất đồi núi chưa sử dụng);
- Tinh/thành phố trực thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: 5 năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng họp: Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 2007. Tỷ Iệ chất thảa nguy hại được thu gom, xử lý

## 1. Khái niệm, phương pháp tính

Chất thải là vật chất được thải ra từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc hoạt động khác.

Chất thải nguy hại là chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, lây nhiễm, dễ cháy, dễ nồ, gây ăn mòn, gây ngộ độc hoặc có đặc tính nguy hại khác.

Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý là tỷ lệ phần trăm các chất thải nguy hại được xử lỷ (kể cả tái chế, đổng xử lý, thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại) bảo đảm đạt quy chuẩn quốc gia trong tổng khối lượng chất thải nguy hại.

Tỷ lệ này càng cao phản ánh mức độ bảo vệ môi trường càng tốt và ngược lại.

## 2. Phân tổ chủ yếu

- Trạng thái tồn tại của chất thải nguy hại rắn/lóng/khi;
- Tỉnh/thành phố trực̣ thuộc trung ương.

3. Kỳ công bố: Năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Bộ Công Thương; Bộ Y tế.


## 2008. Lượng phát thải khí nhà kính bình quân đầu người

## 1. Khái niệm, phurơng pháp tính

Khí thài hiệu ứng nhà kính là các thành phần khí của khí quyền, gồm các khí trong tự nhiên và các khí sinh ra do hoạt động của con người, hấp thụ và phát xạ bức xạ ở các bước sóng cụ thể trong khoảng phố của bức xạ hồng ngoại nhiệt phát ra từ bề mặt trái đất, khí quyền và bởi mây. Các đ̛̣̣̆c tính này gầy ra hiệu ứng nhà kính, chi hiệu ưng giữ nhiệt ở tầng thấp cưa khí quyển bởi các khí nhà kính hấp thụ bữc xạ từ mặt đất phát ra và phát xạ trở lại mặt đất làm cho lớp khí quyền tầng thấp và bề mặt trải đẩt ấm lên. Theo Nghị định thư Kyoto, các khí thải gây hiệu ứng nhà kính chủ yếu gồm $\mathrm{CO}_{2}$, $\mathrm{CH}_{4}, \mathrm{~N}_{2} \mathrm{O}, \mathrm{HFCs}, \mathrm{PFCs}, \mathrm{SF}_{6}$.

Lượng các khí thải hiệu ứng nhà kính được tính quy đổi ra lượng khí thải $\mathrm{CO}_{2}$, được thu thập số liệu trên phạm vi cả nước.

Công thức tính:

| Lượng khí thải hiệu ững |
| :--- |
| nhà kinnh bình quấn đấu |
| người (tânn khối) |$=\frac{$|  Tổng lượng khí thải hiệu ứng nhà kính  |
| :---: |
|  quy đổi ra  $\mathrm{CO}_{2} \text { trong năm (tâ̂n khối) }$ |}{Dân số bình quân năm (người)}

Lượng khí thải hiệu ứng nhà kính của từng loại khí tính theo công thức tương tự.
2. Phân tỗ chủ yếu: Loại khí thải, nguồn phát thải.
3. Kỳ công bố: 2 năm.
4. Nguồn số liệu: Chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia.
5. Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tồng hợp

- Chủ trì: Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Phối hợp: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Ưy ban nhân dân các tinh/thảnh phố trực thuộc trung ương./.


[^0]:    + Có dụ trữ tài nguyên thiên nhiên và có giá trị đa dạng sinh học cao;

