Үндэсний статистикийн хорооны даргын

2020 оны … дугаар сарын …-ны өдрийн ......

тоот тушаалын I хавсралт

**СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН ОНЫ ЭЦСИЙН ЗАХИРГААНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙН МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР**

**Улаанбаатар хот**

**2020 он**

**СОЁЛ, УРЛАГИЙН САЛБАРЫН МЭДЭЭНИЙ МАЯГТЫН ХАЯГИЙН ХЭСГИЙГ НӨХӨХ ЗААВАР**

**З-СӨ-1 маягтаар цуглуулагдах мэдээний урсгал**

**З -** Захиргааны маягт

Мэдээг маягтын үзүүлэлт бүрээр, бүрэн гүйцэд нөхөж, маягтад заасан дараах графикт хугацааны дагуух урсгалаар мэдээллийг холбогдох байгууллагад тогтоосон хугацаанд маягт болон цахим шуудангаар (майкрософт эксел /microsoft excel/ файлаар) тайлагнана.

1. Соёл, урлагийн үйл ажиллагаа, үйлчилгээ эрхэлдэг өмчийн бүх хэлбэрийн хуулийн этгээд тайланг гаргаж, жил бүрийн **01 дүгээр сарын 20-ны дотор** аймаг, нийслэлийн соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн байгууллагад маягт болон цахим шуудангаар (майкрософт эксел /microsoft excel/ файлаар) ирүүлнэ.
2. Аймаг, нийслэлийн соёл, урлагийн асуудал эрхэлсэн байгууллага нэгтгэлийг жил бүрийн **2 дугаар сарын 10-ны дотор** соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагад маягт болон цахим шуудангаар (майкрософт эксел /microsoft excel/ файлаар) ирүүлнэ.

Энэхүү маягт нь дараах үндсэн 2 бүрэлдэхүүн хэсэгтэй байна.

**Анхаарах:** Бүрэлдэхүүн хэсэг тус бүр дэх үзүүлэлтүүдийн мөр, баганын хооронд ийгдэх шалгах баланс нь холбогдох үзүүлэлт тус бүрийн ард байгаа ба ташуу хэлбэрээр бичигдсэн томьёотой байгааг сайтар анхаарна.

**1. Аж ахуй нэгж, байгууллагын хаяг**

1. Регистрийн дугаар: Улсын бүртгэлийн ерөнхий газраас олгосон 7 оронтой дугаарыг нөхнө.
2. Байгууллагын нэр: Тухайн байгууллагын нэрийг товчлохгүйгээр бүтнээр, гаргацтай бичнэ.
3. Үйл ажиллагааны чиглэл: Эрхэлж буй үйл ажиллагааны чиглэл - Улсын бүртгэлийн гэрчилгээн дээрх үндсэн эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг кодын хамт бичнэ. Сангийн сайд, Үндэсний статистикийн хорооны дарга нарын хамтарсан 2018 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн 319 / A/160 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтаас Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллыг 4 оронгийн түвшингийн задаргаагаар, хоёрдугаар хавсралтаас Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангиллын тодорхойлолтыг үндэслэн нөхөж бичнэ. Тухайн байгууллагын үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлогын дийлэнх хувийг бүрдүүлэгч үйл ажиллагааг үндсэн үйл ажиллагаа гэж тодорхойлно.
4. Хариуцлагын хэлбэр: 7 дэд бүлгээс бүрдэх ба дараах тодорхойлолтын дагуу ойлгоно.

**Байгууллагын хариуцлагын хэлбэр:**

1. **Төрийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар -** Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар гэдэгт дан ганц төрийн өмчид үндэслэсэн болон улсын төсвөөс санхүүждэг үйлдвэрийн газар орох бөгөөд тэдгээрийг эд хөрөнгийн эрхийн байдлаар нь аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар, улсын төсөвт үйлдвэрийн газар гэж ангилна:

* Өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн үндсэн дээр өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажиллаж бие даан иргэний гүйлгээнд ордог хуулийн этгээдийг аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар гэнэ.
* Өөрт олгогдсон эд хөрөнгийн үндсэн дээр төсвийн хөрөнгөөр санхүүждэг, зөвхөн төрийн хэрэгцээнд зориулсан үйлдвэрлэл, ажил, үйлчилгээ эрхэлдэг хуулийн этгээдийг улсын төсөвт үйлдвэрийн газар гэнэ.

1. **Орон нутгийн өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар** - Орон нутгийн өмчит үйлдвэрийн газар гэдэгт орон нутгийн төрийн өмчид үндэслэсэн болон орон нутгийн төсвөөс санхүүждэг үйлдвэрийн газар орно.
2. **Төсөвт байгууллага** - Төсвийн байгууллага гэж төрийн чиг үүрэгт хамаарах ажил, үйлчилгээг улсын буюу орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлдэг байгууллагыг ойлгоно.
3. **Төрийн бус байгууллага** - Төрийн бус байгууллага гэж иргэд төрийн байгууллага, хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх байгууллагаас бусад хуулийн этгээдээс нийгмийн болон өөрсдийн ашиг сонирхол, үзэл бодлын үүднээс сайн дурын үндсэн дээр байгуулагдан үйл ажиллагаагаа төрөөс хараат бус, өөрийгөө удирдах зарчмаар явуулдаг ашгийн төлөө бус байгууллагыг хэлнэ.
4. **Хувийн аж ахуйн нэгж** - Иргэн хувийн өмчдөө тулгуурлан мөнгөн орлогын байнгын эх үүсвэртэй байхын тулд хөдөө аж ахуйн болон хөдөө аж ахуйн бус үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нөхөрлөл, хоршоо, компанийн хэлбэрээр болон дангаараа тогтвортой эрхэлж, үйл ажиллагаатайгаа холбогдон үүсэх үүргийг хувийн эд хөрөнгөөрөө хариуцна.
5. **Хувь хүн/иргэн**  -Иргэн хувийн өмчдөө тулгуурлан мөнгөн орлогын байнгын эх үүсвэртэй байхын тулд үйлдвэрлэл, үйлчилгээг аж ахуйн хэлбэрээр бус дангаараа тогтвортой эрхэлж буй иргэн хүн.
6. **Бусад** - Дээрхээс бусад байгууллага
7. Өмчийн хэлбэр: 3 дэд бүлгээс бүрдэх ба дараах тодорхойлолтын дагуу ойлгоно.

**Байгууллагын өмчийн хэлбэрээр**

1. **Төрийн-** Аж ахуйн нэгж, байгууллагын өмчийн хэлбэрийг нөхөхдөө төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийг үндэслэн, ангилал, кодын хэсгээс тохирох кодыг харж, нөхнө. Хэрэв хувь хүн, иргэн байвал энэ асуулгыг нөхөхгүй.

* **Өмчийн-** .Төр чиг үүргээ хэрэгжүүлэх болон нийгмийн хэрэгцээг хангах зорилгоор өөрийн өмчөөр дангаараа байгуулсан хуулийн этгээдийг **төрийн, өмчит хуулийн этгээд** гэнэ. */”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар/*
* **Өмчийн оролцоотой -** Төрийн өмчийн хувьцаатай буюу төр хувь хөрөнгөө оруулсан хуулийн этгээдийг **төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд** гэнэ. */”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 21 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт зааснаар/*
* **Хамтарсан -** Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг нь хувь нийлүүлж гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгөтэй нийлүүлж **хамтарсан үйлдвэр** байгуулна. */”Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай” Монгол Улсын хуулийн 57 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт зааснаар/*

1. **Орон нутгийн:**

* **Өмчийн -** хэлбэр нь хамтарсан аж ахуйн нэгжийн хувьд гадаад болон дотоодтой хамтарсан өмчийн эзлэх хувийг бичнэ. Өмчийн хэлбэр нь төрийн хамтарсан бол төрийн өмчийн эзлэх хувийг, орон нутгийн хамтарсан бол орон нутгийн өмчийн эзлэх хувийг, хувийн хамтарсан бол гадаадын өмчийн эзлэх хувийг бичнэ. Төр чиг үүргээ хэрэгжүүлэх болон нийгмийн хэрэгцээг хангах зорилгоор өөрийн өмчөөр дангаараа байгуулсан хуулийн этгээдийг төрийн өмчит хуулийн этгээд гэнэ /Монгол Улсын **“Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай”** хуулийн 13 дугаар зүйлд зааснаар/.
* **Өмчийн оролцоотой -** Төрийн өмчийн хувьцаатай буюу төр хувь хөрөнгөө оруулсан хуулийн этгээдийг төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээд гэнэ. /Монгол Улсын **"Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай**" хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 1-р хэсэгт зааснаар/
* **Хамтарсан -** Төрийн өмчит хуулийн этгээдийн эд хөрөнгийг бүхэлд нь эсхүл зарим хэсгийг нь хувь нийлүүлж гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчийн хөрөнгөтэй нийлүүлж хамтарсан үйлдвэр байгуулна /Монгол **Улсын "Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай"** хуулийн 57 дугаар зүйлийн 1-р хэсэгт зааснаар/.

1. **Хувийн:**

* **Монгол Улсын иргэний**
* **Хамтарсан**
* **Гадаад улсын**

1. Аймаг/нийслэл/сум/дүүргийн нэр, код: Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн албан ёсны нэрийг товчлохгүйгээр бичиж, кодыг хавсралт-1 ээс авч нөхнө.
2. Утас, Цахим шуудан: Тухайн байгууллагын утас, цахим шууданг товчлохгүйгээр бүтнээр, гаргацтай бичнэ.

ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ДУРСГАЛЫН 20 ...ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ /З-СӨ-1/-НИЙ МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР

**2.** **Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээлэл**

Энэ хэсгээр аж ахуй, нэгж, байгууллага, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын мэдээний тайланг тус тус гаргана**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Үзүүлэлтийн нэр | Үзүүлэлтийн тодорхойлолт |
| **БД** | **Баганаар** | |
|  | Хэмжих нэгж | Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын хэмжих нэгжийг дурсгалт газрын болон түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын аль тохирох тоог бичнэ. |
| 1 | Бүгд | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан хамгаалалтын түвшингээр нь улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хамгаалалтад орсон түүх, соёлын дурсгалт газар, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн анхан шатны бүртгэлд хамрагдсан судлагдахуун, түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийг хадгалж хамгаалахад зарцуулсан санхүүжилтийн бүгд нийлбэр тавигдана. |
| 2 | Чулуун зэвсгийн дурсгалт газар | Түүхэн тодорхой цаг үед хүмүүсийн аж төрж байсныг гэрчлэх чулуун зэвсэг, түүнийг хийхэд үлдсэн чулууны үлдэгдэл, хоол хүнсний үлдэгдэл болон бусад эд зүйлсийн ул мөр бүхий олдвортой (соёлт давхарга бүхий) дурсгалт газрыг хамаарна; |
| 3 | Хадны зураг, бичгийн дурсгал | Байгалийн тогтцоороо байгаа хад чулууны толигор гадаргуу дээр хүн, мал, амьтан болон бусад зүйлсийн зургийг тусгай багаж зэвсэг ашиглан сийлсэн, зос болон бэх, шороон будгаар зурсан бүх төрлийн хадны зургууд хамаарна; |
| 4 | Булш, оршуулгын дурсгал | Түүхэн тодорхой цаг үед хүмүүс талийгаачдаа тусгай зан үйлийн дагуу оршуулж мод, чулуу, шороогоор дарсан (ан цав, агуйг ашиглан талийгаачийг оршуулсан хадны оршуулга мөн хамаарна) төрлийн булш, оршуулгын байгууламжууд хамаарна; |
| 5 | Тахил, тайлгын байгууламж | Түүхэн тодорхой нэг үед хүмүүс талийгаачийнхаа хойд насанд нь зориулж, хийж бүтээсэн тахилын байгууламжууд, түүний бүрдэл хэсгүүд болох хашлага, зэл (балбал) чулуу зэрэг хамаарна; |
| 6 | Барилга архитектурын дурсгал | Түүхэн тодорхой цаг үеийг төлөөлөх уран барилгын цогцолбор, сум дуган, хийд, гудамж талбай, байшин барилга, тодорхой цаг үед хүмүүс урт хугацаагаар суурьшиж байсан үйл ажиллагааг харуулсан болон, цэргийн бэхлэлт болгон барьж байгуулсан барилга байшин, хэрмийн үлдэгдэл , түүхэн тодорхой цаг үед шашны хурал номын үйл ажиллагаа явуулж байсан болон мөргөл, хүндэтгэлийн үүргийг гүйцэтгэж байгаад хожим нь эвдэрч сүйдсэн, эргэж сэргээн засварлагдсан сүм хийд, түүний туурь үлдэгдлүүд хамаарна; |
| 7 | Хөшөө чулуу | Түүхэн тодорхой цаг үед зан үйл, шүтлэг бишрэл, түүхэн тэмдэглэлт үйл явдалд зориулан босгосон түүх, урлагийн үнэ цэн бүхий буган чулуун хөшөө, хүн чулуун хөшөө, тамга тэмдэгтэй хөшөө, цулгуй хөшөө дурсгалыг хамруулна; |
| 8 | Үйлдвэрлэлийн ул мөр хадгалсан дурсгалт газар | Түүхэн тодорхой цаг үед хүмүүс газар тариалан эрхэлж байсан болон төмөрлөг, шавар, чулуу олдворлож байсан уурхай түүнийг боловсруулж байсныг гэрчлэх ул мөр бүхий дурсгалт газрууд хамаарна; |
| 9 | Палеонтологийн олдворт газар | Дэлхийн шим ертөнцийн түүхийн олон эрин галавын туршид үүсэн хөгжиж, удамшин хувьсаж, мөхөж сөнөж байсан амьтан болоод ургамлын чулуужсан үлдэгдэл, түүнтэй холбоотой бусад зүйлс, тэдгээрийг агуулсан хурдас, чулуулаг бүхий газар нутаг буюу олдворт газрууд хамаарна; |
| **МД** | **Мөрөөр** | |
| Хэмжих нэгжийг дурсгалт газрын тоогоор илэрхийлнэ. | | |
| 1 | Тухайн засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрт орших хамгаалалтад байх түүх, соёлын дурсгалт газар | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан хамгаалалтын түвшингээр нь улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хамгаалалтад орсон түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 2 | Улсын хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Засгийн газрын бүрэн эрхийн хүрээнд улсын хамгаалалтын жагсаалтад батлагдсан түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 3 | Аймаг, нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Соёлын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын бүрэн эрхийн хүрээнд аймаг, нийслэлийн хамгаалалтын жагсаалтад батлагдсан түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 4 | Сум, дүүргийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд сум, дүүргийн хамгаалалтын жагсаалтад батлагдсан түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 5 | Түүх, соёлын дурсгалт газрын хамгаалалтын бүс тогтоогдсон дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Засгийн газрын бүрэн эрхийн хүрээнд хамгаалалтын бүс тогтоосон түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 6-12 | Тусгай хамгаалалттай газар нутаг дахь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуульд заасан ангилал болох дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөц газар, дурсгалт, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн тусгай хамгаалалтад авсан газар нутгуудад орших түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ (*Тусгай хамгаалалттай газар нутгуудад орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоо гэдэгт тухайн тусгай хамгаалалттай газар нутагт оршиж байгаа түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ*). |
| 13 | Кадастрын бүртгэлд бүртгэгдсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан кадастрын улсын бүртгэлд (улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн) бүртгэгдсэн түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 14 | Аялал жуулчлалын байгууллагад гэрээгээр ашиглуулж байгаа дурсгал | Иргэн, аж ахуй нэгжтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр аялал жуулчлалын зориулалтаар ашиглуулж байгаа түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 15 | Дэлхийн өвийн жагсаалтад бүртгэгдсэн дурсгалт газар | Монгол Улсаас ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 16 | Соёлын өвийн дурсгалт газрыг улсын тусгай хамгаалалтад авсан, хилийн заагийг тогтоосон дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд улсын тусгай хамгаалалтад авч, түүний хилийн заагийг баталсан соёлын өвийн дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 17 | Эзэмшлийн байдал өөрчлөгдсөн | Тухайн засаг захиргааны нутаг дэвсгэрт харьяалагдахгүй болсон түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 18 | Гэрээт хамгаалалттай дурсгалын тоо | Иргэн, аж ахуй нэгжтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр хяналт тавиулж, хариуцуулж байгаа түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| 19 | Хашаа хайс барьсан | Хамгаалах зорилгоор түүнийг тойруулан барьсан хашаа хайс бүхий түүх, соёлын дурсгалт газрын тоог бичнэ. |
| Хэмжих нэгжийг түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоогоор илэрхийлнэ. | | |
| 20 | Тухайн засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрт орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Дэлхийн өвийн дурсгалт газар, Соёлын өвийн дурсгалт газар болон бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн хамгаалалтын зэрэглэлд ороогүй түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 21 | Дэлхийн өвийн дурсгалт газрын нутаг дэвсгэрт орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Монгол Улсаас ЮНЕСКО-ийн Дэлхийн өвд бүртгэгдсэн дурсгалт газарт орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 22 | Соёлын өвийн дурсгалт газарт орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан Улсын Их Хурлын бүрэн эрхийн хүрээнд улсын тусгай хамгаалалтад авч, түүний хилийн заагийг баталсан соёлын өвийн дурсгалт газарт түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 23 | Хамгаалалтын зэрэглэлд ороогүй түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал | Судалгаа шинжилгээнд хамрагдаж, бүртгэл, мэдээллийн санд бүртгэгдсэн хэдий ч аль ч зэрэглэлд хамгаалалтад ороогүй түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ *(Тухайн засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэр бүхэлдээ хамгаалалтын ангилалд хамрагдсан бол энэ 21 дугаар баганатай давхардуулан бичихгүй).* |
| 24 | Хадгалалтын нөхцөл байдал | Хадгалалт хамгаалалтын талаар ямар нэг үйл ажиллагаа (эх төрхийг сэргээсэн, шилжүүлсэн, сэргээн засварласан г.м) хийгдсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 25 | Эх төрхийг сэргээсэн | Тухайн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр анхны хэлбэр, төрхөд нь ойртуулах сэргээн засварлалт хийгдсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 26 | Сэргээн засварласан дурсгал | Хүрээлэн буй орчны болоод механик хими физик биологи байгалийн гаралтай нөлөөллөөр гэмтэж муудсан гэмтлийг зогсоох зорилгоор хадгалалт хамгаалалтын шинжлэх ухаанд суурилсан суурь цэвэрлэгээ бэхжүүлэлт, материал судлал шинжилгээ хийсний дараах нөхөлт болон хугарч гэмтсэн хэсгийг материалын төрөл зүйд тохируулан нааж залгах,шинээр хийх, бүдгэрсэн будгийн хэсгийг сэргээж будах зэрэг үйл ажиллагаа хийгдсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 27 | Шилжүүлсэн | Унаган газраас нь ямар нэгэн зорилгоор өөр газар зөөж байршлыг өөрчилсөн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 28 | Гэмтсэн | Тухайн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын анхны хэлбэр, төрхөд өөрчлөлт орсон, дурсгалын биетэд хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн нөлөөгөөр гэмтэл учирсан түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 29 | Тоногдсон, зөөгдсөн | Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулах, газрын хэвлий хэсгийг хууль бусаар ухах, эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөлгүй шилжүүлсэн түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 30 | Алга болсон | Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал, түүнийг бүрдүүлж байгаа хэсгүүд нь алга болсон түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын тоог бичнэ. |
| 31 | Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн анхан шатны бүртгэлд хамрагдсан судлагдахуун | Бүх шатны соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд үзлэг тооллого, хээрийн судалгаа, мэдээллээр цуглагдсан судлагдахуун *(Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хамгаалалтад ороогүй, үзлэг тооллогоор шинээр илэрсэн огт судлагдаагүй, гадаад шинж байдлаараа түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын төрөлд хамаатах шинжлэн судалбал зохих биет зүйлийг хэлнэ)*-ы тоог бичнэ. |
| 32 | Нэмэгдсэн судлагдахууны тоо | Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд нэмж бүртгэгдсэн судлагдахууны тоог бичнэ. |
| 33 | Өөрсдийн судалгаагаар илрүүлэн нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоо | Бие дааж зохион байгуулсан судалгааны ажлаар илрүүлж, бүртгэл мэдээллийн санд нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоог бичнэ. |
| 34 | Судалгааны байгууллагын мэдээллээр нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоо | Мэргэжлийн судалгааны байгууллага шинээр илрүүлэн бүртгэл, мэдээллийн санд өгсөн (тайлан, товч танилцуулга г.м ) мэдээллээр нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоог бичнэ. |
| 35 | Хувь хүмүүсийн мэдээлснээр нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоо | Хувь хүмүүсээс ирүүлсэн мэдээллийг газар дээр нь нягталж, бүртгэл, мэдээллийн санд нэмж бүртгэсэн судлагдахууны тоог бичнэ. |
| 36 | Хасагдсан судлагдахууны тоо | Бүртгэл, мэдээллийн сангийн мэдээллээс ямар нэг шалтгаанаар (алга болсон, эзэмшил өөрчлөгдсөн, шилжүүлсэн г.м) хасагдсан судлагдахууны тоог бичнэ. |
| 37 | Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалахад зарцуулсан санхүүжилтийн үнийн дүн | |
| 38 | Улсын төсөв | Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улс, аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалах чиглэлээр хийгдсэн үйл ажиллагааны санхүүжилт; |
| 39 | Орон нутгийн төсөв | Орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар аймаг, нийслэл, сум, дүүрэгт түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж, хамгаалах чиглэлээр хийгдсэн үйл ажиллагааны санхүүжилт; |
| 40 | Гадаадын зээл | Олон улсын байгууллага, хандивлагч орноос Засгийн газрын шугамаар Монгол Улсад олгож байгаа, эргэн төлөгдөх нөхцөлтэй хөрөнгийн эх үүсвэр; |
| 41 | Буцалтгүй тусламж, хандив | Гадаад, дотоодын иргэн, хуулийн этгээд нь түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг хадгалж хамгаалах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй төрийн болон орон нутгийн өмчийн байгууллагад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор санхүүжүүлсэн буцалтгүй хандив, тусламж; |
| 42 | Бусад | Дээрх эх үүсвэрүүдэд хамаарахгүй бусад санхүүжилтийн эх үүсвэрийг ойлгоно. |

**ХАВСРАЛТ-1-ИЙН ҮРГЭЛЖЛЭЛ. АЙМАГ, СУМЫН МЭДЭЭЛЭЛ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Аймаг/Нийслэл** | **Сум/Дүүрэг** |
|
| Архангай | Батцэнгэл сум |
| Архангай | Булган сум |
| Архангай | Жаргалант сум |
| Архангай | Их тамир сум |
| Архангай | Өгийнуур сум |
| Архангай | Өлзийт сум |
| Архангай | Өндөр-Улаан сум |
| Архангай | Тариат сум |
| Архангай | Төвшрүүлэх сум |
| Архангай | Хайрхан сум |
| Архангай | Хангай сум |
| Архангай | Хашаат сум |
| Архангай | Хотонт сум |
| Архангай | Цахир сум |
| Архангай | Цэнхэр сум |
| Архангай | Цэцэрлэг сум |
| Архангай | Чулуут сум |
| Архангай | Эрдэнэбулган сум |
| Архангай | Эрдэнэмандал сум |
| Баян-Өлгий | Алтай сум |
| Баян-Өлгий | Алтанцөгц сум |
| Баян-Өлгий | Баяннуур сум |
| Баян-Өлгий | Бугат сум |
| Баян-Өлгий | Булган сум |
| Баян-Өлгий | Буянт сум |
| Баян-Өлгий | Дэлүүн сум |
| Баян-Өлгий | Ногооннуур сум |
| Баян-Өлгий | Өлгий сум |
| Баян-Өлгий | Сагсай сум |
| Баян-Өлгий | Толбо сум |
| Баян-Өлгий | Улаанхус сум |
| Баян-Өлгий | Цэнгэл сум |
| Баянхонгор | Баацагаан сум |
| Баянхонгор | Баянбулаг сум |
| Баянхонгор | Баянговь сум |
| Баянхонгор | Баянлиг сум |
| Баянхонгор | Баян-Овоо сум |
| Баянхонгор | Баян-Өндөр сум |
| Баянхонгор | Баянхонгор сум |
| Баянхонгор | Баянцагаан сум |
| Баянхонгор | Богд сум |
| Баянхонгор | Бөмбөгөр сум |
| Баянхонгор | Бууцагаан сум |
| Баянхонгор | Галуут сум |
| Баянхонгор | Гурванбулаг сум |
| Баянхонгор | Жаргалант сум |
| Баянхонгор | Жинст сум |
| Баянхонгор | Заг сум |
| Баянхонгор | Өлзийт сум |
| Баянхонгор | Хүрээмарал сум |
| Баянхонгор | Шинэжинст сум |
| Баянхонгор | Эрдэнэцогт сум |
| Булган | Баян-Агт сум |
| Булган | Баяннуур сум |
| Булган | Бугат сум |
| Булган | Булган сум |
| Булган | Бүрэгхангай сум |
| Булган | Гурван булаг сум |
| Булган | Дашинчилэн сум |
| Булган | Могод сум |
| Булган | Орхон сум |
| Булган | Рашаант сум |
| Булган | Сайхан сум |
| Булган | Сэлэнгэ сум |
| Булган | Тэшиг сум |
| Булган | Хангал сум |
| Булган | Хишиг-өндөр сум |
| Булган | Хутаг-Өндөр сум |
| Говь-Алтай | Алтай сум |
| Говь-Алтай | Баян-Уул сум |
| Говь-Алтай | Бигэр сум |
| Говь-Алтай | Бугат сум |
| Говь-Алтай | Дарив сум |
| Говь-Алтай | Дэлгэр сум |
| Говь-Алтай | Есөнбулаг сум |
| Говь-Алтай | Жаргалан сум |
| Говь-Алтай | Тайшир сум |
| Говь-Алтай | Тонхил сум |
| Говь-Алтай | Төгрөг сум |
| Говь-Алтай | Халиун сум |
| Говь-Алтай | Хөхморьт сум |
| Говь-Алтай | Цогт сум |
| Говь-Алтай | Цээл сум |
| Говь-Алтай | Чандмань сум |
| Говь-Алтай | Шарга сум |
| Говь-Алтай | Эрдэнэ сум |
| Говьсүмбэр | Баянтал сум |
| Говьсүмбэр | Сүмбэр сум |
| Говьсүмбэр | Шивээговь сум |
| Дархан-Уул | Дархан сум |
| Дархан-Уул | Орхон сум |
| Дархан-Уул | Хонгор сум |
| Дархан-Уул | Шарын гол сум |
| Дорноговь | Айраг сум |
| Дорноговь | Алтанширээ сум |
| Дорноговь | Даланжаргалан сум |
| Дорноговь | Дэлгэрэх сум |
| Дорноговь | Замын-Үүд сум |
| Дорноговь | Иххэт сум |
| Дорноговь | Мандах сум |
| Дорноговь | Өргөн сум |
| Дорноговь | Сайншанд сум |
| Дорноговь | Сайхандулаан сум |
| Дорноговь | Улаанбадрах сум |
| Дорноговь | Хатанбулаг сум |
| Дорноговь | Хөвсгөл сум |
| Дорноговь | Эрдэнэ сум |
| Дорнод | Баяндун сум |
| Дорнод | Баянтүмэн сум |
| Дорнод | Баян-Уул сум |
| Дорнод | Булган сум |
| Дорнод | Гурванзагал сум |
| Дорнод | Дашбалбар сум |
| Дорнод | Матад сум |
| Дорнод | Сэргэлэн сум |
| Дорнод | Халхгол сум |
| Дорнод | Хөлөнбуйр сум |
| Дорнод | Хэрлэн сум |
| Дорнод | Цагаан-Овоо сум |
| Дорнод | Чойбалсан сум |
| Дорнод | Чулуунхороот сум |
| Дундговь | Адаацаг сум |
| Дундговь | Баянжаргалан сум |
| Дундговь | Говь-Угтаал сум |
| Дундговь | Гурвансайхан сум |
| Дундговь | Дэлгэрхангай сум |
| Дундговь | Дэлгэрцогт сум |
| Дундговь | Дэрэн сум |
| Дундговь | Луус сум |
| Дундговь | Өлзийт сум |
| Дундговь | Өндөршил сум |
| Дундговь | Сайнцагаан сум |
| Дундговь | Сайхан-Овоо сум |
| Дундговь | Хулд сум |
| Дундговь | Цагаандэлгэр сум |
| Дундговь | Эрдэнэдалай сум |
| Завхан | Алдархаан сум |
| Завхан | Асгат сум |
| Завхан | Баянтэс сум |
| Завхан | Баянхайрхан сум |
| Завхан | Дөрвөлжин сум |
| Завхан | Завханмандал сум |
| Завхан | Идэр сум |
| Завхан | Их-Уул сум |
| Завхан | Нөмрөг сум |
| Завхан | Отгон сум |
| Завхан | Сантмаргац сум |
| Завхан | Сонгино сум |
| Завхан | Тосонцэнгэл сум |
| Завхан | Түдэвтэй сум |
| Завхан | Тэлмэн сум |
| Завхан | Тэс сум |
| Завхан | Улиастай сум |
| Завхан | Ургамал сум |
| Завхан | Цагаанхайрхан сум |
| Завхан | Цагаанчулуут сум |
| Завхан | Цэцэн-Уул сум |
| Завхан | Шилүүстэй сум |
| Завхан | Эрдэнэхайрхан сум |
| Завхан | Яруу сум |
| Орхон | Баян-Өндөр сум |
| Орхон | Жаргалант сум |
| Өвөрхангай | Арвайхээр сум |
| Өвөрхангай | Баруунбаян-Улаан сум |
| Өвөрхангай | Бат-Өлзий сум |
| Өвөрхангай | Баянгол сум |
| Өвөрхангай | Баян-Өндөр сум |
| Өвөрхангай | Богд сум |
| Өвөрхангай | Бүрд сум |
| Өвөрхангай | Гучин-Ус сум |
| Өвөрхангай | Есөн зүйл сум |
| Өвөрхангай | Зүүнбаян-Улаан сум |
| Өвөрхангай | Нарийнтээл сум |
| Өвөрхангай | Өлзийт сум |
| Өвөрхангай | Сант сум |
| Өвөрхангай | Тарагт сум |
| Өвөрхангай | Төгрөг сум |
| Өвөрхангай | Уянга сум |
| Өвөрхангай | Хайрхандулаан сум |
| Өвөрхангай | Хархорин сум |
| Өвөрхангай | Хужирт сум |
| Өмнөговь | Баяндалай сум |
| Өмнөговь | Баян-Овоо сум |
| Өмнөговь | Булган сум |
| Өмнөговь | Гурвантэс сум |
| Өмнөговь | Даланзадгад сум |
| Өмнөговь | Мандал-Овоо сум |
| Өмнөговь | Манлай сум |
| Өмнөговь | Ноён сум |
| Өмнөговь | Номгон сум |
| Өмнөговь | Сэврэй сум |
| Өмнөговь | Ханбогд сум |
| Өмнөговь | Ханхонгор сум |
| Өмнөговь | Хүрмэн сум |
| Өмнөговь | Цогт-Овоо сум |
| Өмнөговь | Цогтцэций сум |
| Сүхбаатар | Асгат сум |
| Сүхбаатар | Баруун-Урт сум |
| Сүхбаатар | Баяндэлгэр сум |
| Сүхбаатар | Дарьганга сум |
| Сүхбаатар | Мөнххаан сум |
| Сүхбаатар | Наран сум |
| Сүхбаатар | Онгон сум |
| Сүхбаатар | Сүхбаатар сум |
| Сүхбаатар | Түвшинширээ сум |
| Сүхбаатар | Түмэнцогт сум |
| Сүхбаатар | Уулбаян сум |
| Сүхбаатар | Халзан сум |
| Сүхбаатар | Эрдэнэцагаан сум |
| Сэлэнгэ | Алтанбулаг сум |
| Сэлэнгэ | Баруунбүрэн сум |
| Сэлэнгэ | Баянгол сум |
| Сэлэнгэ | Ерөө сум |
| Сэлэнгэ | Жавхлант сум |
| Сэлэнгэ | Зүүнбүрэн сум |
| Сэлэнгэ | Мандал сум |
| Сэлэнгэ | Орхон сум |
| Сэлэнгэ | Орхонтуул сум |
| Сэлэнгэ | Сайхан сум |
| Сэлэнгэ | Сант сум |
| Сэлэнгэ | Сүхбаатар сум |
| Сэлэнгэ | Түшиг сум |
| Сэлэнгэ | Хүдэр сум |
| Сэлэнгэ | Хушаат сум |
| Сэлэнгэ | Цагааннуур сум |
| Сэлэнгэ | Шаамар сум |
| Төв | Алтанбулаг сум |
| Төв | Аргалант сум |
| Төв | Архуст сум |
| Төв | Батсүмбэр сум |
| Төв | Баян сум |
| Төв | Баяндэлгэр сум |
| Төв | Баянжаргалан сум |
| Төв | Баян-Өнжүүл сум |
| Төв | Баянхангай сум |
| Төв | Баянцагаан сум |
| Төв | Баянцогт сум |
| Төв | Баянчандмань сум |
| Төв | Борнуур сум |
| Төв | Бүрэн сум |
| Төв | Дэлгэрхаан сум |
| Төв | Жаргалант сум |
| Төв | Заамар сум |
| Төв | Зуунмод сум |
| Төв | Лүн сум |
| Төв | Мөнгөнморьт сум |
| Төв | Өндөрширээт сум |
| Төв | Сүмбэр сум |
| Төв | Сэргэлэн сум |
| Төв | Угтаалцайдам сум |
| Төв | Цээл сум |
| Төв | Эрдэнэ сум |
| Төв | Эрдэнэсант сум |
| Увс | Баруунтуруун сум |
| Увс | Бөхмөрөн сум |
| Увс | Давст сум |
| Увс | Завхан сум |
| Увс | Зүүнговь сум |
| Увс | Зүүнхангай сум |
| Увс | Малчин сум |
| Увс | Наранбулаг сум |
| Увс | Өлгий сум |
| Увс | Өмнөговь сум |
| Увс | Өндөрхангай сум |
| Увс | Сагил сум |
| Увс | Тариалан сум |
| Увс | Түргэн сум |
| Увс | Тэс сум |
| Увс | Улаангом сум |
| Увс | Ховд сум |
| Увс | Хяргас сум |
| Увс | Цагаанхайрхан сум |
| Улаанбаатар | Багануур |
| Улаанбаатар | Багахангай |
| Улаанбаатар | Баянгол |
| Улаанбаатар | Баянзүрх |
| Улаанбаатар | Налайх |
| Улаанбаатар | Сонгинохайрхан |
| Улаанбаатар | Сүхбаатар |
| Улаанбаатар | Хан-Уул |
| Улаанбаатар | Чингэлтэй |
| Ховд | Алтай сум |
| Ховд | Булган сум |
| Ховд | Буянт сум |
| Ховд | Дарви сум |
| Ховд | Дөргөн сум |
| Ховд | Дуут сум |
| Ховд | Жаргалант сум |
| Ховд | Зэрэг сум |
| Ховд | Манхан сум |
| Ховд | Мөнххайрхан сум |
| Ховд | Мөст сум |
| Ховд | Мянгад сум |
| Ховд | Үенч сум |
| Ховд | Ховд сум |
| Ховд | Цэцэг сум |
| Ховд | Чандмань сум |
| Ховд | Эрдэнэбүрэн сум |
| Хөвсгөл | Алаг-Эрдэнэ сум |
| Хөвсгөл | Арбулаг сум |
| Хөвсгөл | Баянзүрх сум |
| Хөвсгөл | Бүрэнтогтох сум |
| Хөвсгөл | Галт сум |
| Хөвсгөл | Жаргалант сум |
| Хөвсгөл | Их-Уул сум |
| Хөвсгөл | Мөрөн сум |
| Хөвсгөл | Рашаант сум |
| Хөвсгөл | Рэнчинлхүмбэ сум |
| Хөвсгөл | Тариалан сум |
| Хөвсгөл | Тосонцэнгэл сум |
| Хөвсгөл | Төмөрбулаг сум |
| Хөвсгөл | Түнэл сум |
| Хөвсгөл | Улаан-Уул сум |
| Хөвсгөл | Ханх сум |
| Хөвсгөл | Цагааннуур сум |
| Хөвсгөл | Цагаан-Уул сум |
| Хөвсгөл | Цагаан-Үүр сум |
| Хөвсгөл | Цэцэрлэг сум |
| Хөвсгөл | Чандмань-Өндөр сум |
| Хөвсгөл | Шинэ-Идэр сум |
| Хөвсгөл | Эрдэнэбулган сум |
| Хэнтий | Батноров сум |
| Хэнтий | Батширээт сум |
| Хэнтий | Баян-Адарга сум |
| Хэнтий | Баянмөнх сум |
| Хэнтий | Баян-Овоо сум |
| Хэнтий | Баянхутаг сум |
| Хэнтий | Биндэр сум |
| Хэнтий | Бор-Өндөр сум |
| Хэнтий | Галшар сум |
| Хэнтий | Дадал сум |
| Хэнтий | Дархан сум |
| Хэнтий | Дэлгэрхаан сум |
| Хэнтий | Жаргалтхаан сум |
| Хэнтий | Мөрөн сум |
| Хэнтий | Норовлин сум |
| Хэнтий | Өмнөдэлгэр сум |
| Хэнтий | Хэрлэн сум |
| Хэнтий | Цэнхэрмандал сум |