**Phụ lục 1**

**Phân bổ số lượng đơn vị điều tra**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-TCTK ngày tháng 3 năm 2021*

*của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại phiếu thu thập** | **Số lượng DN** **điều tra** |
|  | **Tổng số** | **2400** |
| 1 | Thu chi XNK dịch vụ của Doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không, cảng hàng không và hỗ trợ vận tải hàng không | 4 |
| 2 | Thu chi XNK dịch vụ của Doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển, dịch vụ hàng hải | 124 |
| 3 | Thu chi XNK dịch vụ của Doanh nghiệp dịch vụ bưu chính, chuyển phát và viễn thông | 11 |
| 4 | Thu chi XNK dịch vụ của doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm và các dịch vụ khác có liên quan | 14 |
| 5 | Thu chi XNK dịch vụ của doanh nghiệp hoạt động ngân hàng và tổ chức chức tài chính | 130 |
| 6 | Thu chi XNK dịch vụ của doanh nghiệp (trừ DN có hoạt động chính trong các ngành hàng không, vận tải biển, bưu chính, chuyển phát, viễn thông, ngân hàng và tổ chức tài chính) | 2117 |