**Danh mục Thông tư/ Quyết định của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ quy định**

**điều kiện kinh doanh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Thông tư** | **Điều, Khoản bãi bỏ** |
|  | **Bộ Công An** |
|  | Thông tư 33/2010/TT-BCA ngày 5 tháng 10 năm 2010 của Bộ Công An | Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 |
|  | Thông tư 08/2010/TT-BCA ngày 5 tháng 2 năm 2010 của Bộ Công An | Điều 4 Khoản 1 |
|  | Thông tư 45/2009/TT-BCA ngày 14 tháng 7 năm 2009 của Bộ Công An | Mục II |
|  | Thông tư 33/2014/TT-BCA ngày 05 tháng 08 năm 2014 Bộ Công An | Điều 4 |
|  | Thông tư 35/2010/TT-BCA ngày 11 tháng 10 năm 2010 Bộ Công An | Điều 10 |
|  | **Bộ Tư pháp** |
|  | Thông tư 19/2013/TT-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tư Pháp | Điều 3, Điều 11, Điều 12 |
|  | Thông tư 04/2015/TT-BTP ngày 15 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tư Pháp | Điều 2 Khoản 2, Điều 8, Điều 16 Khoản 1 |
|  | Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư pháp | Điều 11 |
|  | **Bộ Tài chính** |
|  | Thông tư 138/2013/TT-BTC ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài chính | Điều 5, Điều 6 |
|  | Thông tư 129/2012/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính | Điều 4, Điều 10 |
|  | Thông tư 72/2007/TT-BTC ngày 27 tháng 6 năm 2007 của Bộ Tài chính | Mục 2 |
|  | Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 56/2015/TT-BTC ngày 23 tháng 04 năm 2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 150/2012/TT-BTC | Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 11, Điều 12 |
|  | Thông tư 117/2012/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính | Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 11 |
|  | Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính | Điều 97, Điều 98 |
|  | Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính | Điều 3, Điều 34 |
|  | Quyết định 15/2008/QĐ-BTC ngày 27 tháng 3 năm 2008 của Bộ Tài chính và Thông tư 147/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 09 năm 2012 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2008/QĐ-BTC | Điều 4 |
|  | Quyết định 132/QĐ-UBCK ngày 06 tháng 03 năm 2013 của Ủy ban Chứng khoán nhà nước | Điều 1, Điều 2 |
|  | Thông tư 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính | Điều 3, Điều 4, Điều 13 |
|  | Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 07 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 124/2012/TT-BTC | Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 43, Điều 44, Điều 45, Điều 46, Điều 48 |
|  | Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính và Thông tư 194/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 125/2012/TT-BTC | Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 |
|  | Thông tư 116/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014 của Bộ Tài chính | Điều 6 |
|  | Thông tư 135/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính | Điều 34 |
|  | Thông tư 115/2013/TT-BTC ngày 20 tháng 08 năm 2013 của Bộ Tài chính | Điều 25 |
|  | Thông tư 46/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính | Điều 4 |
|  | Thông tư 127/2012/TT-BTC ngày 08 tháng 08 năm 2012  của Bộ Tài chính và Thông tư 205/2014/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 127/2012/TT-BTC | Điều 3 |
|  | Thông tư 75/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 6 năm 2013 của Bộ Tài chính | Điều 36, Điều 37 |
|  | **Bộ Công thương** |
|  | Thông tư 41/2011/TT-BCT ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương | Điều 43, Điều 47 |
|  | Thông tư 23/2009/TT-BCT ngày 11 tháng 08 năm 2009 của Bộ Công thương | Điều 4, Điều 5, Điều 9, Điều 11 |
|  | Thông tư 26/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 09 năm 2012 của Bộ Công thương | Điều 1 |
|  | Thông tư 61/2014/TT-BCT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 28/2010/TT- BCT ngày 28 tháng 06 năm 2010 của Bộ Công thương | Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 17, Điều 18 |
|  | Thông tư 55/2014/TT-BCT ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 4 |
|  | Thông tư 29/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 5, Điều 13, Điều 14, Điều 15 |
|  | Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Công thương | Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 |
|  | Thông tư 40/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương | Điều 3 |
|  | Thông tư 53/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Chương II, Chương III: Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 |
|  | Thông tư 54/2014/TT-BCT ngày 18 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Chương II, Chương III: Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 |
|  | Thông tư 59/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Chương II, Chương III (Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11) |
|  | Thông tư 44/2010/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công thương | Điều 16 |
|  | Thông tư 05/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 18, Điều 19 |
|  | Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Bộ Thương mại | Mục II |
|  | Thông tư 14/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Bộ Công thương | Điều 4 |
|  | Thông tư 15/2013/TT-BCT ngày 15 tháng 07 năm 2013 của Bộ Công thương | Điều 4 |
|  | Thông tư 41/2012/TT-BCT ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương | Điều 4 |
|  | Thông tư 42/2013/TT-BCT  ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công thương | Điều 6, Điều 7, Điều 9 |
|  | Thông tư 08/2013/TT-BCT  ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Bộ Công thương | Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 47/2014/TT-BCT ngày 05 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 3, Điều 9 |
|  | Thông tư 48/2011/TT-BCT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công thương | Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 |
|  | Thông tư 24/2014/TT-BCT ngày 30 tháng 07 năm 2014 của Bộ Công thương | Điều 13 Khoản 2 |
|  | **Bộ Lao động – Thương binh và xã hội** |
|  | Thông tư 15/2011/TT-BLDTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội | Điều 4 |
|  | Thông tư 23/2013/TT-BLDTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội | Điều 6 |
|  | Thông tư 06/2014/TT-BLDTBXH ngày 06 tháng 03 năm 2014 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội | Điều 5 |
|  | Thông tư 27/2013/TT-BLDTBXH ngày 18 tháng 10 năm 2013 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội | Điều 13 |
|  | Thông tư 35/2012/TT-BLĐTBXH ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội | Điều 6 |
|  | **Bộ Giao thông vận tải** |
|  | Thông tư 63/2014/TT-BGTVT ngày 7 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 37, Điều 38, Điều 39, Điều 40, Điều 41, Điều 44, Điều 46 |
|  | Thông tư 10/2006/TT-BGTVT ngày  01  tháng 11 năm 2006 của Bộ Giao thông vận tải | Mục III, IV Khoản 2 |
|  | Thông tư 38/2011/TT-BGTVT ngày 18 tháng 05 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 6 |
|  | Thông tư 19/2012/TT-BGTVT ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 59/2013/TT-BGTVT 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 4, Điều 7 |
|  | Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 5 |
|  | Thông tư 38/2013/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải | Khoản 1 Điều 1 |
|  | Quyết định 966/QĐ-BGTVT ngày 31 tháng 03 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 1 |
|  | Thông tư 16/2012/TT-BGTVT ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 7, Điều 9 |
|  | Thông tư 46/2012/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 30, Điều 31 |
|  | Thông tư 08/2012/TT-BGTVT ngày 23 tháng 03 năm 2012 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 3, Điều 6 |
|  | Thông tư 03/2013/TT-BGTVT ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 1 Khoản 2 |
|  | Thông tư 57/2014/TT-BGTVT ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 12 |
|  | Thông tư 01/2011/TT-BGTVT ngày 27 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải | Phần 5 Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay |
|  | Quyết định 12/2007/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 42 Khoản 2 |
|  | Quyết định 14/2007/QĐ-BGTVT ngày 26 tháng 3 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 21 Khoản 2 |
|  | Quyết định 21/2007/QĐ-BGTVT ngày 06 tháng 04 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 62 Khoản 2 |
|  | Quyết định 32/2007/QĐ- BGTVT ngày 05 tháng 07 năm 2007 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 67 Khoản 2 |
|  | Thông tư 61/2011/TT-BGTVT ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 26 |
|  | Thông tư 30/2014/TT-BGTVT ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giao thông vận tải | Điều 7 |
|  | Thông tư 33/2014/TT-BGTVT ngày 08 tháng 08 năm 2014 của Bộ Giao Thông Vận Tải | Điều 3, Điều 4 |
|  | **Bộ Xây dựng** |
|  | Thông tư 13/2008/TT-BXD ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ Xây dựng | Phần 1 |
|  | Quyết định 29/2007/QĐ-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Xây dựng | Phần 1 |
|  | Thông tư 14/2011/TT- BXD ngày 25 tháng 11 năm 2011 của Bộ Xây dựng | Điều 5, Điều 10 |
|  | Thông tư 06/2011/TT-BXD ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Bộ Xây dựng | Điều 2 Khoản 1, 2 |
|  | Thông tư 03/2011/TT-BXD ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Bộ Xây dựng | Điều 7, Điều 10 |
|  | Thông tư 04/2014/TT-BXD ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Bộ Xây dựng | Điều 5, Điều 6, Điều 7 |
|  | **Bộ Thông tin và Truyền thông** |
|  | Thông tư 18/2014/TT-BTTTT ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 6 |
|  | Thông tư 03/2015/TT-BTTTT ngày 06 tháng 03 năm 2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 6 |
|  | Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19 tháng 08 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 2 |
|  | Thông tư 24/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 12, Điều 13, Điều 17, Điều 21, Điều 22 |
|  | Thông tư 19/2009/TT-BTTTT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông | Điều 9 |
|  | **Bộ Giáo dục và Đào tạo** |
|  | Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT ngày 02 tháng 01 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 8, Điều 13, Điều 14, Điều 25, Điều 35, Điều 38  |
|  | Thông tư 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 7, Điều 12 |
|  | Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 4, Điều 5, Điều 6 |
|  | Quyết định 82/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 5 |
|  | Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 9 |
|  | Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 9, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 36, Điều 46 |
|  | Thông tư 54/2011/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 8, Điều 9 |
|  | Quyết định 49/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 08 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 8 |
|  | Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 7, Điều 10 |
|  | Thông tư 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 8 |
|  | Quyết định 41/2008/QĐ/BGDĐT ngày 25 tháng 07 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 6, Điều 14, Điều 15, Điều 22, Điều 29 |
|  | Thông tư 21/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 6 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 7 |
|  | Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo | Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 |
|  | **Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn** |
|  | Thông tư 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản và Thông tư 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư 02/2006/TT-BNN | Mục II Điều 2, Điều 3; Mục III Điều 1, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 |
|  | Thông tư 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 |
|  | Thông tư 37/2006/TT-BNN ngày 16 tháng 05 năm 2006 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 3 Mục II |
|  | Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 11 |
|  | Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn và Thông tư 50/2014/TT-NNPTNT ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi Thông tư 66/2011/TT-BNNPTNT | Điều 3, Điều 4, Điều 6, Điều 25 Khoản 1 |
|  | Thông tư 47/2012/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 9 năm 2012 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 7 |
|  | Thông tư 14/2013/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 2 năm 2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11 |
|  | Thông tư 03/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 01 năm 2013 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 24, Điều 26, Điều 27, Điều 31, Điều 32, Điều 37, Điều 38, Điều 51, Điều 7 Khoản 1 |
|  | Thông tư 05/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 4, Điều 7 |
|  | Thông tư 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13 tháng 11 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 4 |
|  | Thông tư 04/2015/TT-BNNPTNT ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 7, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 13, Điều 14, Điều 16, Điều 17 |
|  | Thông tư 49/2014/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn | Điều 5 |
|  | **Bộ Kế hoạch và Đầu tư** |
|  | Thông tư 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 05 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Điều 2 |
|  | Thông tư 23/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 12 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 |
|  | **Bộ Y tế** |
|  | Thông tư 41/2011/TT-BYT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ Y tế | Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 27, Điều 28, Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34, Điều 35, Điều 36, Điều 37 |
|  | Thông tư 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 05 năm 2013 của Bộ Y tế | Điều 9, Điều 10, Điều 11 |
|  | Thông tư 15/2013/TT-BYT ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế và Thông tư 42/2013/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế sửa đổi Thông tư 15/2013/TT-BYT | Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16 |
|  | Quyết định 03/2008/QĐ-BYT ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Bộ Y tế | Mục II |
|  | Thông tư 07/2003/TT-BYT ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Bộ Y tế | Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 |
|  | Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ Y tế | Mục II Điều 5, Điều 6 |
|  | Thông tư 12/2014/TT-BYT ngày 20 tháng 03 năm 2014 của Bộ Y tế | Điều 4, Điều 5, Điều 6 |
|  | Thông tư 12/2013/TT-BYT ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Bộ Y tế | Điều 3, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 |
|  | Thông tư 03/2012/TT-BYT ngày 02 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế | Điều 9, Điều 11, Điều 12, Điều 13 |
|  | Thông tư 15/2012/TT-BYT ngày 12 tháng 9 năm 2012 của Bộ Y tế | Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 |
|  | Thông tư 02/2014/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Bộ Y tế | Điều 2 |
|  | **Bộ Khoa học và Công nghệ** |
|  | Thông tư 04/2012/TT-BKHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 1 Khoản 2, 3, 7, 8 |
|  | Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22 tháng 07 năm 2010 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 7 |
|  | Quyết định 26/2007/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 10 năm 2007 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 11 |
|  | Thông tư 08/2009/TT-BKHCN ngày 08 tháng 04 năm 2009 Bộ Khoa học và Công nghệ và Thông tư 10/2011/TT-BKHCN ngày 30 tháng 06 năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi Thông tư 08/2009/TT-BKHCN | Mục II |
|  | Thông tư 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 3 |
|  | Thông tư 31/2011/TT-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 9 |
|  | Thông tư 1/2007/TT-BKHCN ngày 29 tháng 02 năm 2012 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 53 |
|  | Thông tư 12/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 7 năm 2010 Bộ Khoa học và Công nghệ | Điều 11 |
|  | **Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch** |
|  | Thông tư 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch | Điều 5 |
|  | Thông tư 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch | Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13 |
|  | Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2009 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 5 năm 2012 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL | Điều 7, Điều 10, Điều 12, Điều 14 |
|  | Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch và Thông tư 07/2011/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 06 năm 2011 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch sửa đổi, bổ sung Thông tư 89/2008/TT-BVHTTDL  | Mục III Điều 4, Điều 6 |
|  | Thông tư 05/2007/TT-UBTDTT ngày 20 tháng 07 năm 2007 của Ủy ban Thể dục thể thao | Mục II Điều 1, Mục III Điều 1, Điều 2 |
|  | Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch | Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10 |
|  | Thông tư 04/2013/TT-BVHTTDL ngày 03 tháng 05 năm 2013 của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch | Điều 3 |
|  | **Bộ Tài nguyên và Môi trường** |
|  | Thông tư 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 12 |
|  | Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 20, Điều 22, Điều 23 |
|  | Thông tư 32/2010/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 6 |
|  | Thông tư 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 07 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 6 |
|  | Thông tư 56/2014/TT-BTNMT ngày 24 tháng 09 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 3 |
|  | Thông tư 27/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 05 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 4 |
|  | Thông tư 17/2012/TT-BTNMT ngày 29 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 2, Điều 4, Điều 5, Điều 6 |
|  | Thông tư 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 |
|  | Thông tư 19/2010/TT-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 11, Điều 12 |
|  | **Ngân hàng nhà nước** |
|  | Thông tư 40/2011/TT-NHNN ngày 15 tháng 12 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 |
|  | Thông tư 36/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 18, Điều 19 |
|  | Thông tư 01/2015/TT-NHNN ngày 06 tháng 01 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 4, Điều 11, Điều 12, Điều 16, Điều 17, Điều 18 |
|  | Quyết định 40/2007/QĐ-NHNN ngày 02 tháng 11 năm 2007 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 8 |
|  | Thông tư 06/2002/TT-NHNN ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 24/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2002/TT-NHNN | Khoản 7.1 |
|  | Thông tư 06/2005/TT-NHNN ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Ngân hàng Nhà nước | Mục II |
|  | Thông tư 31/2012/TT-NHNN ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 8, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 34 |
|  | Thông tư 04/2015/TT-NHNN ngày 31 tháng 03 năm 2015 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 10, Điều 20, Điều 23, Điều 24, Điều 31 |
|  | Thông tư 02/2008/TT-NHNN ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước | Mục II Khoản 9, 15 |
|  | Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 4 Khoản 2 |
|  | Thông tư 16/2010/TT-NHNN ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước và Thông tư 27/2014/TT-NHNN ngày 18 tháng 09 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước sửa đổi Thông tư 16/2010/TT-NHNN | Điều 4 |
|  | Thông tư 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 08 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 8, Điều 9, Điều 10, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 24, Điều 25, Điều 26, Điều 29, Điều 30 |
|  | Thông tư 25/2011/TT-NHNN ngày 31 tháng 08 năm 2011 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 12 Khoản 2, Điều 4 |
|  | Quyết định 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 07 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 05 năm 2012 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư 18/2014/TT-NHNN ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước | Điều 4 |
|  | Thông tư 34/2014/TT-NHNN ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Ngân hàng nhà nước | Điều 3 |
|  | **Bộ Quốc phòng** |
|  | Thông tư 18/2014/TT-BQP ngày 17 tháng 04 năm 2014 của Bộ Quốc Phòng | Điều 22, Điều 23, Điều 24, Điều 25, Điều 26 |
|  | **Thông tư liên tịch** |
|  | Thông tư 43/2011/TTLT-BLDTBXH-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Bộ Lao động- Thương binh và xã hội và Bộ Y tế | Điều 3, Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP- TANDTC-VKSNDTC-BTC ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Bộ Tài chính | Điều 18 |
|  | Thông tư liên tịch 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Công thương và Bộ Tài nguyên và môi trường | Điều 4, Điều 5 |
|  | Thông tư liên tịch 06/2013/TTLT-BKHCN-BCT-BGTVT-BCA Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an | Điều 5, Điều 6, Điều 7 |