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-3-2 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, баганы хооронд хийгдэх 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 ангилалыг 4 оронгийн түвшингийн задаргаагаар, хоёрдугаар хавсралтаас Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилалын 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-1ээс авч нөхнө.
2. Утас, Цахим шуудан: Тухайн байгууллагын утас, цахим шууданг товчлохгүйгээр бүтнээр, гаргацтай бичнэ.

СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВИЙГ ӨВЛӨН УЛАМЖЛАГЧИЙН 20.. ОНЫ БОЛОВСРОЛЫН ТҮВШНИЙ МЭДЭЭ /З-СӨ-3-2/-НИЙ МАЯГТЫГ НӨХӨХ ЗААВАР

1. **Соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийн боловсролын түвшний үндсэн мэдээлэл**

Энэ хэсгээр аж ахуй, нэгж, байгууллага, сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн соёлын биет бус өвийг өвлөн уламжлагчийн боловсролын түвшний мэдээний тайланг тус тус гаргана**.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| БД | Үзүүлэлтийн нэр | Үзүүлэлтийн тодорхойлолт |
| **Баганаар** | | |
| 1 | Бүгд багана | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан, Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тогтолцооны дагуу шат, шатны Cоёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд анхан шатны байдлаар бүртгэлд хамрагдсан нийт хүний тоог бичнэ. |
| 2 | Боловсролгүй | ЕБС-ийн 3 дугаар ангийг (1975-1996 он хүртэл), 4 дүгээр ангийг (1975 он хүртэл, 1997-2004 он дуустал), 5 дугаар ангийг (2005 оноос хойш) төгсөөгүй бол мөн 2010 онд ЕБС-ийн 1-5 дугаар ангид сурч байгаа, сурч байгаад сургуулиа орхисон хүний тоог бичнэ. |
| 3 | Бага | ЕБС-ийн 3 дугаар ангийг (1975-1996 он хүртэл), 4 дүгээр ангийг (1975 он хүртэл, 1997-2004 он дуустал), 5 дугаар ангийг (2005 оноос хойш) төгссөн, мөн албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж төгссөн хүний тоог бичнэ. |
| 4 | Бүрэн бус дунд | Ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангийг (1975 он хүртэл хуучин системээр) 8-р анги төгссөн үнэмлэхтэй хүмүүсийг бүрэн бус дунд боловсролтой гэж үзнэ. |
| 5 | Бүрэн дунд | ЕБС-ийн 10 дугаар ангийг (2006 он дуустал), 11 дүгээр ангийг (2006 он ба түүнээс хойш) өдөр, 12 дугаар ангийг (2015 оноос хойш) өдөр, орой эчнээгээр төгссөн, мөн албан бус боловсролын дүйцсэн хөтөлбөрийн сургалтад хамрагдаж төгссөн, бүрэн дунд боловсролын аттестат ба үнэмлэхтэй хүний тоог бичнэ. |
| 6 | Техник, мэргэжлийн | Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ, хуучнаар ТМС) төгссөн, мэргэжлийн үнэмлэхтэй хүний тоог бичнэ. |
| 7 | Дээд | Диплом, бакалавр, магистр, доктор ба түүнээс дээш / гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, коллежийг өдөр, орой, эчнээгээр төгссөн, дипломын дээд, бакалавр, магистр, докторын зэргийн диплом болон түүнтэй адилтгах боловсролын баримт бичиг бүхий хүмүүсийг Дээд боловсролтой гэж үзнэ. Түүнчлэн Улсын багшийн их сургуулийг 1964 оноос өмнө 3 жилээр, Намын дээд сургуулийг 1966 оноос өмнө, Намын дээд сургуулийн дэргэдэх 2 жилийн курс, мөн Марксизм-Ленинизмийн оройн дээд сургууль, Дорно дахины хөдөлмөрчдийн их сургууль (КУТВ) төгссөн хүнийг оруулна. |
| **МД** | **Мөрөөр** | |
| 1 | Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн анхан шатны бүртгэлд хамрагдсан хүний нийт тоо | Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуульд заасан, Соёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн сангийн тогтолцооны дагуу шат, шатны Cоёлын өвийн бүртгэл, мэдээллийн санд анхан шатны байдлаар бүртгэлд хамрагдсан нийт хүний тоог бичнэ. |
| 2 | Эх хэл аман уламжлал, илэрхийллүүд | Монгол хэл, Монгол үлгэр, Дом шившлэг, Домог үлгэр, Ертөнцийн гурав, Ерөөл, Зүйр цэцэн үг, Бэлэг дэмбэрлийн үг, Магтаал, Шог яриа, Оньсого, Цацал мялаалгын үг, Таавар, Айтыс гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 3 | Ардын язгуур урлаг | Бүүвэйн дуу, Монгол ардын уртын дуу, Ардын богино дуу, Морин хуур хөгжмийн уламжлалт урлаг, Монгол хөөмэйн уламжлалт урлаг, Хурдан морины хүүхдийн гийнгоо, Уламжлалт исгэрэх урлаг, Дэмбээдэх ая дуу, Аялгуулан исгэрэх урлаг гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 4 | Уламжлалт баяр наадам, зан үйл, ёс, тоглоом наадгай, уриа дуудлага | Монгол наадам, Хүүхдийн угаалга хийх зан үйл, Хүүхдийн даахь үргээх зан үйл, Бэр буулгах зан үйл, Хуримлах зан үйл, Шинэ гэр барих зан үйл, Талийгаачийг оршуулах зан үйл, Мал хөнгөлөх зан үйл, Гүүний үрс гаргах зан үйл, Гүү барих зан үйл, Унага тавих зан үйл, Адуу тамгалах зан үйл, Мал сэтэрлэх зан үйл, Айраг сархадын холбогдолтой зан үйл, Шагай харвах зан үйл, Шагайгаар наадах зан үйл, Цагаан сарын уламжлалт ёслол, зан үйл, Бүргэдийн баяр, бүргэдээр ан хийх зан үйл, Монгол бөөгийн зан үйл, Монгол нүүдлийн зан үйл, Урианхай харвааны уламжлалт зан үйл, Тэмээн поло, Тэмээний уралдаан, Хөдөлмөр, зан үйлийн холбогдолтой уриа дуудлага, Мал аж ахуйн холбогдолтой уриа дуудлага, Ан агнуурын холбогдолтой уриа дуудлага гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 5 | Байгалийн болон сав ертөнцийн тухай мэдлэг, зан үйл | Байгаль хамгаалах уламжлалт арга, мэдлэг, Газар шинжих таних мэдлэг ухаан, Шинэ нутаг сонгох мэдлэг, Таван хошуу мал шинжих мэдлэг, Хурдан морь шинжих мэдлэг, Хурдан морь сойх, уралдуулах мэдлэг, Монгол зурхай, Далны мэргэ, Чулуу татах мэргэ, Газар нутгийн нэршил гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 6 | Уламжлалт арга ухаан | Цагаан идээ бэлтгэх уламжлалт арга ,"Ажийн бор" ааруул, Ээзгий, Улаан идээ боловсруулах арга , Борц, Каз, Битүү хоол, Малын гэдэс дотроор хоол хүнс бэлтгэх арга , Үүц бэлтгэх, Хөх идээ боловсруулах, Монгол үндэсний уламжлалт, цай ундаа, Шимийн архи нэрэх, Гүүний айраг исгэх, Ингэний хоормог исгэх, Хүндэтгэлийн зоог шүүс, Арьс, шир, Ноос, ноолуур, Эсгий хийх уламжлалт арга, Ангийн насны нэршил, Шувуулахуй буюу шувуугаар ан хийх, Бүргэдээр ан хийх, Газар хагалах, боловсруулах, Үр тариа, жимс, ногоо суулгах, хураах, цайруулах, Бариа заслын аргаар анагаах, Мал, амьтны эд эрхтнээр анагаах, Ургамлын зүйлээр анагаах, Дом, шившлэгийн аргаар анагаах, Зүү тавих, Хануур, Төөнүүр хийх, Тан бэлдэх, Гүрэм домын арга ухаан, Ардын уламжлалт малын эмгэг анагаах, Мал хатгах уламжлалт мэдлэг , Мал ханах уламжлалт мэдлэг, Ардын сурган хүмүүжүүлэх ухаан, Бие бялдрын хүмүүжил олгох ухаан, Угийн бичиг хөтлөх монгол уламжлалт мэдлэг гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 7 | Мал маллах арга ухаан | Адуун сүрэг маллах арга ухаан, Тэмээн сүрэг маллах арга ухаан, Үхэр сүрэг маллах арга ухаан, Хонин сүрэг маллах арга ухаан, Ямаан сүрэг маллах арга ухаан, Сарлаг маллах арга ухаан , Эцэг мал тавих арга ухаан, ёс гэх мэт өвийг хамааруулна. |
| 8 | Уламжлалт гар урлал | Монгол хувцасны уламжлалт урлал, Монгол гэрийн уламжлалт урлал, зан үйл, Монголын уламжлалт хээ угалз, Уламжлалт эсгий урлал, Уламжлалт арьс, ширэн урлал, Монгол гутлын урлал, Бөхийн зодог шуудаг хийх урлал, Нум сум хийх уламжлалт урлал, Мөнгөн аяга хийх урлал, Монгол эмээл хийх урлал, Монгол сийлбэрийн уламжлалт урлал, Уламжлалт уран хатгамал, оёдлын урлал, Уламжлалт нэхэх, сүлжих урлал, Монгол зургийн урлал, Зээгт наамлын уламжлалт урлал, Баримал, шуумлын уламжлалт урлал, Үндэсний хөгжмийн зэмсгийн уламжлалт урлал, Үхэр тэрэг хийх уламжлалт технологи, Цахиур буу хийх технологи гэх мэт өвийг хамааруулна. |

**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 |