**MỤC LỤC**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Trang** |
| **Lời giới thiệu** |  |
| *Quyết định số /QĐ-TCTK ngày tháng năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê* |  |
| **Phương án điều tra giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020** | **1** |
| 1. Mục đích và yêu cầu điều tra | 1 |
| 2. Đối tượng, đơn vị và phạm vi điều tra | 1 |
| 3. Thời điểm, thời kỳ và thời gian thu thập số liệu | 2 |
| 4. Nội dung và phiếu điều tra | 3 |
| 5. Các bảng danh mục sử dụng trong điều tra | 3 |
| 6. Loại điều tra và phương pháp thu thập số liệu | 4 |
| 7. Phương pháp xử lý thông tin, biểu đầu ra và công bố kết quả | 8 |
| 8. Kế hoạch thực hiện | 11 |
| 9. Tổ chức thực hiện | 11 |
| 10. Kinh phí điều tra | 13 |
| **Phụ lục** | **14** |
| Phụ lục 1: Danh mục sản phẩm dịch vụ đại diện tính chỉ số giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020 | 15 |
| Phụ lục 2: Danh sách tỉnh, thành phố và số lượng đơn vị điều tra giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020 | 37 |
| Phụ lục 3: Cấu trúc chỉ số giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020 theo ngành kinh tế và danh mục sản phẩm dịch vụ đại diện | 38 |
| Phụ lục 4: Cấu trúc chỉ số giá sản xuất dịch vụ thời kỳ 2015-2020 theo vùng và cả nước | 68 |
| Phụ lục 5: Hướng dẫn, giải thích về điều tra và tổng hợp số liệu | 69 |
| **Mẫu biểu** | **91** |
| Phiếu số 1.1/ĐTG.DV-SN: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của đơn vị sự nghiệp | 92 |
| Phiếu số 1.2/ĐTG.DV-DN: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của doanh nghiệp | 94 |
| Phiếu số 1.3/ĐTG.DV-CT: Phiếu thu thập thông tin giá sản xuất dịch vụ của cơ sở SXKD cá thể | 96 |
| Biểu số 1/ĐTG.DV-Mangluoi: Mạng lưới điều tra giá sản xuất dịch vụ | 98 |
| Biểu số 2/ĐTG/DV-Giagoc: Bảng giá gốc 2015 | 99 |
| Biểu số 3.1/TKG-DV.T: Báo cáo giá sản xuất dịch vụ (tỉnh, tháng) | 100 |
| Biểu số 3.2/CSG-DV.T: Báo cáo chỉ số giá sản xuất dịch vụ (tỉnh, tháng) | 101 |
| Biểu số 3.3/CSG-DV.Q: Báo cáo chỉ số giá sản xuất dịch vụ (tỉnh, quý) | 102 |
| Biểu số 4.1/CSG-DV.T: Báo cáo chỉ số giá sản xuất dịch vụ (vùng, cả nước, tháng) | 103 |
| Biểu số 4.2/CSG-DV.Q: Báo cáo chỉ số giá sản xuất dịch vụ (vùng, cả nước, quý) | 105 |