**Phụ lục VIII-2**

**MÃ CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN SỬ DỤNG TRONG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT*

*ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)*

|  **Đơn vị hành chính** | **Mã** | **Đơn vị hành chính** | **Mã** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Số** | **Chữ** | **Số** | **Chữ** |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| **Thành phố Hà Nội** (*12 quận, 1 thị xã, 17 huyện*)Quận Ba ĐìnhQuận Tây HồQuận Hoàn KiếmQuận Hai Bà TrưngQuận Đống ĐaQuận Thanh XuânQuận Cầu GiấyHuyện Sóc SơnHuyện Đông AnhHuyện Gia LâmQuận Nam Từ LiêmHuyện Thanh TrìQuận Hoàng MaiQuận Long BiênQuận Hà ĐôngThị xã Sơn TâyHuyện Ba VìHuyện Phúc ThọHuyện Đan PhượngHuyện Thạch ThấtHuyện Hoài ĐứcHuyện Quốc OaiHuyện Chương MỹHuyện Thanh OaiHuyện Thường TínHuyện Mỹ ĐứcHuyện Ứng HòaHuyện Phú XuyênHuyện Mê LinhQuận Bắc Từ Liêm | **01**010101010101010101010101010101010101010101010101010101010101 | ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcd | **Thành phố Hải Phòng**(*7 quận, 8 huyện*)Quận Hồng BàngQuận Ngô QuyềnQuận Lê ChânQuận Kiến AnQuận Đồ SơnHuyện Thủy NguyênHuyện An DươngHuyện An LãoHuyện Kiến ThụyHuyện Tiên LãngHuyện Vĩnh BảoHuyện Cát HảiHuyện Bạch Long VĩQuận Dương KinhQuận Hải An | **02** 020202020202020202020202020202 |   ABCDEFGHIJKLMNO |
| **Tỉnh Hải Dương**(*2 thành phố, 1 thị xã,* *9 huyện*)Thành phố Hải DươngThành phố Chí LinhHuyện Nam SáchHuyện Thanh HàThị xã Kinh MônHuyện Kim ThànhHuyện Gia LộcHuyện Tứ KỳHuyện Cẩm GiàngHuyện Bình GiangHuyện Thanh MiệnHuyện Ninh Giang | **04**040404040404040404040404 |   ABCDEFGHIJKL |
| **Tỉnh Hưng Yên**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Hưng YênHuyện Văn LâmThị xã Mỹ HàoHuyện Yên MỹHuyện Văn GiangHuyện Khoái ChâuHuyện Ân ThiHuyện Kim ĐộngHuyện Phù CừHuyện Tiên Lữ  | **05**05050505050505050505 |   ABCDEFGHIJ | **Tỉnh Hà Nam**(*1 thành phố, 1 thị xã,**4 huyện*)Thành phố Phủ LýThị xã Duy TiênHuyện Kim BảngHuyện Lý NhânHuyện Thanh LiêmHuyện Bình Lục | **06**060606060606 |   ABCDEF |
| **Tỉnh Nam Định**(*1 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Nam ĐịnhHuyện Vụ BảnHuyện Mỹ LộcHuyện Ý YênHuyện Nam TrựcHuyện Trực NinhHuyện Xuân TrườngHuyện Giao ThủyHuyện Nghĩa HưngHuyện Hải Hậu | **07**07070707070707070707 |   ABCDEFGHIJ | **Tỉnh Thái Bình**(*1 thành phố, 7 huyện*)Thành phố Thái BìnhHuyện Quỳnh PhụHuyện Hưng HàHuyện Thái ThụyHuyện Đông HưngHuyện Vũ ThưHuyện Kiến XươngHuyện Tiền Hải | **08**0808080808080808 |   ABCDEFGH |
| **Tỉnh Ninh Bình**(*2 thành phố, 6 huyện*)Thành phố Ninh BìnhThành phố Tam ĐiệpHuyện Nho QuanHuyện Gia ViễnHuyện Hoa LưHuyện Yên MôHuyện Yên KhánhHuyện Kim Sơn | **09**0909090909090909 |   ABCDEFGH | **Tỉnh Hà Giang**(*1 thành phố, 10 huyện*)Thành phố Hà GiangHuyện Đồng VănHuyện Mèo VạcHuyện Yên MinhHuyện Quản BạHuyện Bắc MêHuyện Hoàng Su PhìHuyện Vị XuyênHuyện Xín MầnHuyện Bắc QuangHuyện Quang Bình | **10**1010101010101010101010 |   ABCDEFGHIJK |
| **Tỉnh Cao Bằng**(*1 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Cao BằngHuyện Bảo LạcHuyện Bảo LâmHuyện Hà QuảngHuyện Trùng KhánhHuyện Nguyên BìnhHuyện Hòa AnHuyện Hạ LangHuyện Thạch AnHuyện Quảng Hòa | **11**11111111111111111111 |   ABCDGHIKLN | **Tỉnh Lào Cai**(*1 thành phố, 1 thị xã,**7 huyện*)Thành phố Lào CaiHuyện Mường KhươngHuyện Bát XátHuyện Si Ma CaiHuyện Bắc HàHuyện Bảo ThắngThị xã Sa PaHuyện Bảo YênHuyện Văn Bàn | **12**121212121212121212 |   ACDEFGHIK |
| **Tỉnh Bắc Kạn**(*1 thành phố, 7 huyện*)Thành phố Bắc KạnHuyện Ba BểHuyện Ngân SơnHuyện Chợ ĐồnHuyện Na RìHuyện Bạch ThôngHuyện Chợ MớiHuyện Pác Nặm | **13**1313131313131313 |   ABCDEFGH | **Tỉnh Lạng Sơn** (*1 thành phố, 10 huyện*)Thành phố Lạng SơnHuyện Tràng ĐịnhHuyện Văn LãngHuyện Bình GiaHuyện Bắc SơnHuyện Văn QuanHuyện Cao LộcHuyện Lộc BìnhHuyện Chi LăngHuyện Đình LậpHuyện Hữu Lũng | **14**1414141414141414141414 |   ABCDEFGHIJK |
| **Tỉnh Tuyên Quang**(*1 thành phố, 6 huyện*)Thành phố Tuyên QuangHuyện Na HangHuyện Chiêm HóaHuyện Hàm YênHuyện Yên SơnHuyện Sơn DươngHuyện Lâm Bình | **15**15151515151515 |   ABCDEFG | **Tỉnh Yên Bái**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *7 huyện*)Thành phố Yên BáiThị xã Nghĩa LộHuyện Lục YênHuyện Văn YênHuyện Mù Cang ChảiHuyện Trấn YênHuyện Yên BìnhHuyện Văn ChấnHuyện Trạm Tấu | **16**161616161616161616 |   ABCDEFGHI |
| **Tỉnh Thái Nguyên**(*2 thành phố, 1 thị xã,* *6 huyện*)Thành phố Thái NguyênThành phố Sông CôngHuyện Định HóaHuyện Võ NhaiHuyện Phú LươngHuyện Đồng HỷHuyện Đại TừHuyện Phú BìnhThị xã Phổ Yên | **17**171717171717171717 |   ABCDEFGHI | **Tỉnh Phú Thọ**(*1 thành phố, 1 thị xã, 11 huyện*)Thành phố Việt TrìThị xã Phú ThọHuyện Đoan HùngHuyện Hạ HòaHuyện Thanh BaHuyện Phù NinhHuyện Lâm ThaoHuyện Cẩm KhêHuyện Yên LậpHuyện Tam NôngHuyện Thanh ThủyHuyện Thanh SơnHuyện Tân Sơn | **18**18181818181818181818181818 |  ABCDEFGHIJKLM |
| **Tỉnh Vĩnh Phúc**(*2 thành phố, 7 huyện*)Thành phố Vĩnh YênHuyện Lập ThạchHuyện Tam DươngHuyện Bình XuyênHuyện Vĩnh TườngHuyện Yên LạcThành phố Phúc YênHuyện Tam ĐảoHuyện Sông Lô | **19**191919191919191919 |   ABCDEFHIJ | **Tỉnh Bắc Giang**(*1 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Bắc GiangHuyện Yên ThếHuyện Tân YênHuyện Lục NgạnHuyện Hiệp HòaHuyện Lạng GiangHuyện Sơn ĐộngHuyện Lục NamHuyện Việt YênHuyện Yên Dũng | **20**20202020202020202020 |   ABCDEFGHIJ |
| **Tỉnh Bắc Ninh**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *6 huyện*)Thành phố Bắc NinhHuyện Yên PhongHuyện Quế VõHuyện Tiên DuThị xã Từ SơnHuyện Thuận ThànhHuyện Lương TàiHuyện Gia Bình | **21**2121212121212121 |   ABCDEFGH | **Tỉnh Quảng Ninh**(*4 thành phố, 2 thị xã, 7 huyện*)Thành phố Hạ LongThành phố Cẩm PhảThành phố Uông BíThành phố Móng CáiHuyện Bình LiêuHuyện Hải HàHuyện Đầm HàHuyện Tiên YênHuyện Ba ChẽHuyện Vân ĐồnThị xã Đông TriềuHuyện Cô TôThị xã Quảng Yên | **22**22222222222222222222222222 |  ABCDEFGHIJLMN  |
| **Tỉnh Lai Châu**(*1 thành phố, 7 huyện*)Thành phố Lai ChâuHuyện Phong ThổHuyện Mường TèHuyện Sìn HồHuyện Than UyênHuyện Tam ĐườngHuyện Tân UyênHuyện Nậm Nhùn | **23**2323232323232323 |   ABCDEFGH | **Tỉnh Sơn La**(*1 thành phố, 11 huyện*)Thành phố Sơn LaHuyện Quỳnh NhaiHuyện Mường LaHuyện Thuận ChâuHuyện Bắc YênHuyện Phù YênHuyện Mai SơnHuyện Sông MãHuyện Yên ChâuHuyện Mộc ChâuHuyện Sốp CộpHuyện Vân Hồ | **24**242424242424242424242424 |   ABCDEFGHIJKL |
| **Tỉnh Hòa Bình**(*1 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Hòa BìnhHuyện Đà BắcHuyện Mai ChâuHuyện Lương SơnHuyện Kim BôiHuyện Tân LạcHuyện Lạc SơnHuyện Lạc ThủyHuyện Yên ThủyHuyện Cao Phong | **25**25252525252525252525 |   ABCEFGHIJK | **Tỉnh Thanh Hóa**(*2 thành phố, 2 thị xã, 23 huyện*)Thành phố Thanh HóaThị xã Bỉm SơnThành phố Sầm SơnHuyện Mường LátHuyện Quan HóaHuyện Quan SơnHuyện Bá ThướcHuyện Cẩm ThủyHuyện Lang ChánhHuyện Thạch ThànhHuyện Ngọc LặcHuyện Thường XuânHuyện Như XuânHuyện Như ThanhHuyện Vĩnh LộcHuyện Hà TrungHuyện Nga SơnHuyện Yên ĐịnhHuyện Thọ XuânHuyện Hậu LộcHuyện Thiệu HóaHuyện Hoằng HóaHuyện Đông SơnHuyện Triệu SơnHuyện Quảng XươngHuyện Nông CốngThị xã Nghi Sơn | **26**262626262626262626262626262626262626262626262626262626 |   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZa |
| **Tỉnh Nghệ An**(*1 thành phố, 3 thị xã,* *17 huyện*)Thành phố VinhThị xã Cửa LòHuyện Quế PhongHuyện Quỳ ChâuHuyện Kỳ SơnHuyện Quỳ HợpHuyện Nghĩa ĐànHuyện Tương DươngHuyện Quỳnh LưuHuyện Tân KỳHuyện Con CuôngHuyện Yên ThànhHuyện Diễn ChâuHuyện Anh SơnHuyện Đô LươngHuyện Thanh ChươngHuyện Nghi LộcHuyện Nam ĐànHuyện Hưng NguyênThị xã Thái HòaThị xã Hoàng Mai | **27**272727272727272727272727272727272727272727 |   ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU | **Tỉnh Hà Tĩnh**(*1 thành phố, 2 thị xã,* *10 huyện*)Thành phố Hà TĩnhThị xã Hồng LĩnhHuyện Nghi XuânHuyện Đức ThọHuyện Hương SơnHuyện Vũ QuangHuyện Can LộcHuyện Thạch HàHuyện Cẩm XuyênHuyện Hương KhêHuyện Kỳ AnhHuyện Lộc HàThị xã Kỳ Anh | **28**28282828282828282828282828 |   ABCDEFGHIJKLM |
| **Tỉnh Quảng Bình**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *6 huyện*)Thành phố Đồng HớiHuyện Tuyên HóaHuyện Minh HóaHuyện Quảng TrạchHuyện Bố TrạchHuyện Quảng NinhHuyện Lệ ThủyThị xã Ba Đồn | **29**2929292929292929 |   ABCDEFGH | **Tỉnh Quảng Trị**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Đông HàThị xã Quảng TrịHuyện Vĩnh LinhHuyện Gio LinhHuyện Cam LộHuyện Triệu PhongHuyện Hải LăngHuyện Hướng HóaHuyện ĐaKrôngHuyện đảo Cồn Cỏ | **30**30303030303030303030 |   ABCDEFGHIJ |
| **Tỉnh Thừa Thiên - Huế** (*1 thành phố, 2 thị xã, 6 huyện*)Thành phố HuếHuyện Phong ĐiềnHuyện Quảng ĐiềnThị xã Hương TràHuyện Phú VangThị xã Hương ThủyHuyện Phú LộcHuyện A LướiHuyện Nam Đông | **31**313131313131313131 |   ABCDEFGHI | **Thành phố Đà Nẵng**(*6 quận, 2 huyện*)Quận Hải ChâuQuận Thanh KhêQuận Sơn TràQuận Ngũ Hành SơnQuận Liên ChiểuHuyện Hòa VangHuyện đảo Hoàng SaQuận Cẩm Lệ | **32**3232323232323232 |   ABCDEFGH |
| **Tỉnh Quảng Nam**(*2 thành phố, 16 huyện*)Thành phố Tam KỳThành phố Hội AnHuyện Đông GiangHuyện Đại LộcHuyện Điện BànHuyện Duy XuyênHuyện Nam GiangHuyện Thăng BìnhHuyện Quế SơnHuyện Hiệp ĐứcHuyện Tiên PhướcHuyện Phước SơnHuyện Núi ThànhHuyện Bắc Trà MyHuyện Tây GiangHuyện Nam Trà My Huyện Phú NinhHuyện Nông Sơn | **33**333333333333333333333333333333333333 |   ABCDEFGHIJKLMNOPQR | **Tỉnh Quảng Ngãi**(*1 thành phố, 1 thị xã,**11 huyện*)Thành phố Quảng NgãiHuyện Lý SơnHuyện Bình SơnHuyện Trà BồngHuyện Sơn TịnhHuyện Sơn TâyHuyện Sơn HàHuyện Tư NghĩaHuyện Nghĩa HànhHuyện Minh LongHuyện Mộ ĐứcThị xã Đức PhổHuyện Ba Tơ | **34**34343434343434343434343434 |   ABCDEFGHIJKLM |
| **Tỉnh Bình Định**(*1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện*)Thành phố Quy NhơnHuyện An LãoThị xã Hoài NhơnHuyện Hoài ÂnHuyện Phù MỹHuyện Vĩnh ThạnhHuyện Phù CátHuyện Tây SơnThị xã An Nhơn Huyện Tuy PhướcHuyện Vân Canh | **35**3535353535353535353535 |   ABCDEFGHIJK | **Tỉnh Phú Yên**(*1 thành phố, 2 thị xã,* *6 huyện*)Thành phố Tuy HòaHuyện Đồng XuânThị xã Sông CầuHuyện Tuy AnHuyện Sơn HòaHuyện Tây HòaHuyện Sông HinhHuyện Phú HòaThị xã Đông Hòa | **36**363636363636363636 |   ABCDEFGHI |
| **Tỉnh Khánh Hòa**(2 thành phố, 1 thị xã, 6huyện)Thành phố Nha TrangThành phố Cam Ranh Huyện Vạn NinhThị xã Ninh Hòa Huyện Diên KhánhHuyện Khánh VĩnhHuyện Khánh SơnHuyện Trường SaHuyện Cam Lâm | **37**373737373737373737 |   ABCDEFGHI | **Tỉnh Kon Tum**(*1 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Kon TumHuyện Đắk GleiHuyện Ngọc HồiHuyện Đắk TôHuyện Kon PlôngHuyện Đắk HàHuyện Sa ThầyHuyện Kon RẫyHuyện Tu Mơ RôngHuyện Ia H'Drai  | **38**38383838383838383838 |   ABCDEFGHIJ |
| **Tỉnh Gia Lai**(*1 thành phố, 2 thị xã,* *14 huyện*)Thành phố PleikuHuyện KbangHuyện Đak ĐoaHuyện Mang YangHuyện Chư PăhHuyện Ia GraiThị xã An KhêHuyện Kông ChroHuyện Đức CơHuyện Chư PrôngHuyện Chư SêThị xã Ayun PaHuyện Krông PaHuyện Ia PaHuyện Đak PơHuyện Phú ThiệnHuyện Chư Pưh | **39**3939393939393939393939393939393939 |   ABCDEFGHIJKLMNOPR | **Tỉnh Đắk Lắk**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *13 huyện*)Thành phố Buôn Ma Thuột Huyện Ea H’leoHuyện Ea SúpHuyện Krông NăngHuyện Krông BúkHuyện Buôn ĐônHuyện Cư M’garHuyện Ea KarHuyện M’ĐrắkHuyện Krông PắkHuyện Krông A NaHuyện Krông BôngHuyện Cư KuinThị xã Buôn HồHuyện Lắk | **40**404040404040404040404040404040 |   ABCDEFGHIJLMNOP |
| **TP Hồ Chí Minh** (*1 thành phố, 16 quận,**5 huyện*)Quận 1Quận 3Quận 4Quận 5Quận 6Quận 7Quận 8Quận 10Quận 11Quận 12Quận Gò VấpQuận Tân BìnhQuận Bình ThạnhQuận Phú NhuậnHuyện Củ ChiHuyện Hóc MônHuyện Bình ChánhHuyện Nhà BèHuyện Cần GiờQuận Bình TânQuận Tân PhúThành phố Thủ Đức | **41**41414141414141414141414141414141414141414141 |   ACDEFGHJKLMNOPRSTUVWXY | **Tỉnh Lâm Đồng**(*2* thành phố, 10 huyện)Thành phố Đà LạtThành phố Bảo LộcHuyện Lạc DươngHuyện Đơn DươngHuyện Đức TrọngHuyện Lâm HàHuyện Bảo LâmHuyện Di LinhHuyện Đạ HuoaiHuyện Đạ TẻhHuyện Cát TiênHuyện Đam Rông | **42**424242424242424242424242 |  ABCDEFGHIJKL  |
| **Tỉnh Ninh Thuận**(*1 thành phố, 6 huyện*)Thành phố Phan Rang - Tháp ChàmHuyện Ninh SơnHuyện Bác ÁiHuyện Ninh HảiHuyện Ninh PhướcHuyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam | **43**43434343434343 |   ABCDEFG | **Tỉnh Bình Phước**(*3 thị xã, 8 huyện*)Thị xã Đồng XoàiHuyện Đồng PhúHuyện Bù Gia MậpHuyện Lộc NinhHuyện Bù ĐăngHuyện Hớn QuảnThị xã Phước LongHuyện Chơn ThànhThị xã Bình LongHuyện Bù ĐốpHuyện Phú Riềng | **44**4444444444444444444444 |   ABCDEFGHIJK |
| **Tỉnh Tây Ninh**(*1 thành phố, 2 thị xã,**6 huyện*)Thành phố Tây NinhHuyện Tân BiênHuyện Tân ChâuHuyện Dương Minh ChâuHuyện Châu ThànhThị xã Hòa ThànhHuyện Bến CầuHuyện Gò DầuThị xã Trảng Bàng | **45**454545454545454545 |   ABCDEFGHI | **Tỉnh Bình Dương**(*3 thành phố, 2 thị xã,**4 huyện*)Thành phố Thủ Dầu MộtHuyện Dầu TiếngThị xã Bến CátHuyện Phú GiáoThị xã Tân UyênThành phố Thuận AnThành phố Dĩ AnHuyện Bàu BàngHuyện Bắc Tân Uyên | **46** 464646464646464646 |   ABCDEFGHI |
| **Tỉnh Đồng Nai**(*2 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Biên HòaHuyện Tân PhúHuyện Định QuánHuyện Vĩnh CửuHuyện Thống Nhất Thành phố Long KhánhHuyện Xuân LộcHuyện Long ThànhHuyện Nhơn TrạchHuyện Trảng BomHuyện Cẩm Mỹ | **47**4747474747474747474747 |   ABCDEFGHIJK | **Tỉnh Bình Thuận**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Phan ThiếtHuyện Tuy PhongHuyện Bắc BìnhHuyện Hàm Thuận BắcHuyện Hàm Thuận NamHuyện Tánh LinhHuyện Hàm TânHuyện Đức LinhHuyện Phú QuýThị xã La-gi | **48**48484848484848484848 |   ABCDEFGHIJ |
| **Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu** (*2 thành phố, 1 thị xã,**5 huyện*)Thành phố Vũng TàuThành phố Bà RịaHuyện Châu ĐứcHuyện Xuyên MộcHuyện Long ĐiềnHuyện Côn ĐảoHuyện Đất ĐỏThị xã Phú Mỹ | **49**4949494949494949 |  ABCDFG H I | **Tỉnh Long An** (*1 thành phố, 1 thị xã, 13 huyện*)Thành phố Tân AnHuyện Tân HưngHuyện Vĩnh HưngHuyện Mộc HóaHuyện Tân ThạnhHuyện Thạnh HóaHuyện Đức HuệHuyện Đức HòaHuyện Bến LứcHuyện Thủ ThừaHuyện Châu ThànhHuyện Tân TrụHuyện Cần ĐướcHuyện Cần GiuộcThị xã Kiến Tường | **50**505050505050505050505050505050 |   ABCDEFGHIJKLMNO |
| **Tỉnh Đồng Tháp**(*3 thành phố, 9 huyện*)Thành phố Cao LãnhThành phố Sa ĐécHuyện Tân HồngHuyện Hồng NgựHuyện Tam NôngHuyện Thanh BìnhHuyện Tháp MườiHuyện Cao LãnhHuyện Lấp VòHuyện Lai VungHuyện Châu ThànhThành phố Hồng Ngự | **51**515151515151515151515151 |   ABCDEFGHIJKL | **Tỉnh An Giang**(*2 thành phố, 1 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Long XuyênThành phố Châu ĐốcHuyện An PhúThị xã Tân ChâuHuyện Phú TânHuyện Châu PhúHuyện Tịnh BiênHuyện Tri TônHuyện Chợ MớiHuyện Châu ThànhHuyện Thoại Sơn | **52**5252525252525252525252 |   ABCDEFGHIJK |
| **Tỉnh Tiền Giang**(*1 thành phố, 2 thị xã, 8 huyện*)Thành phố Mỹ ThoThị xã Gò CôngHuyện Tân PhướcHuyện Châu ThànhHuyện Cai LậyHuyện Chợ GạoHuyện Cái BèHuyện Gò Công TâyHuyện Gò Công ĐôngHuyện Tân Phú ĐôngThị xã Cai Lậy | **53**5353535353535353535353 |  ABCDEFGHIJK | **Tỉnh Vĩnh Long**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *6 huyện*)Thành phố Vĩnh LongHuyện Long HồHuyện Mang ThítThị xã Bình MinhHuyện Tam BìnhHuyện Trà ÔnHuyện Vũng LiêmHuyện Bình Tân | **54**5454545454545454 |   ABCDEFGH |
| **Tỉnh Bến Tre**(*1 thành phố, 8 huyện*)Thành phố Bến TreHuyện Châu ThànhHuyện Chợ LáchHuyện Mỏ Cày Nam Huyện Giồng TrômHuyện Bình ĐạiHuyện Ba TriHuyện Thạnh PhúHuyện Mỏ Cày Bắc  | **55**555555555555555555 |   ABCDEFGHI | **Tỉnh Kiên Giang**(*3 thành phố, 12 huyện*)Thành phố Rạch GiáThành phố Hà TiênHuyện Kiên LươngHuyện Hòn ĐấtHuyện Tân HiệpHuyện Châu ThànhHuyện Giồng RiềngHuyện Gò QuaoHuyện An BiênHuyện An MinhHuyện Vĩnh ThuậnThành phố Phú QuốcHuyện Kiên HảiHuyện U Minh ThượngHuyện Giang Thành  | **56**565656565656565656565656565656 |   ABCDEFGHIJKLMNO |
| **Thành phố Cần Thơ**(*5 quận, 4 huyện*)Quận Ninh KiềuQuận Bình ThủyQuận Cái RăngQuận Ô MônQuận Thốt NốtHuyện Cờ ĐỏHuyện Vĩnh ThạnhHuyện Phong ĐiềnHuyện Thới Lai | **57**575757575757575757 |   ABCEFGHIK | **Tỉnh Trà Vinh**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *7 huyện*)Thành phố Trà VinhHuyện Càng LongHuyện Châu ThànhHuyện Cầu KèHuyện Tiểu CầnHuyện Cầu NgangHuyện Trà CúHuyện Duyên HảiThị xã Duyên Hải | **58**585858585858585858 |   ABCDEFGHI |
| **Tỉnh Sóc Trăng**(*1 thành phố, 2 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Sóc TrăngHuyện Kế SáchHuyện Long PhúHuyện Mỹ TúHuyện Mỹ XuyênHuyện Thạnh TrịThị xã Vĩnh ChâuHuyện Cù Lao DungThị xã Ngã NămHuyện Châu ThànhHuyện Trần Đề | **59**5959595959595959595959 |   ABCDEFGHIJK | **Tỉnh Bạc Liêu** (*1 thành phố, 1 thị xã,* *5 huyện*)Thành phố Bạc LiêuHuyện Phước LongHuyện Hồng DânHuyện Vĩnh LợiThị xã Giá RaiHuyện Đông HảiHuyện Hòa Bình | **60**60606060606060 |   ABCDEFG |
| **Tỉnh Cà Mau**(*1 thành phố, 8 huyện*)Thành phố Cà MauHuyện Thới BìnhHuyện U MinhHuyện Trần Văn ThờiHuyện Cái NướcHuyện Đầm DơiHuyện Ngọc HiểnHuyện Năm CănHuyện Phú Tân | **61**616161616161616161 | ABCDEFGHI | **Tỉnh Điện Biên**(*1 thành phố, 1 thị xã,* *8 huyện*)Thành phố Điện Biên PhủThị xã Mường LayHuyện Nậm PồHuyện Mường NhéHuyện Tủa ChùaHuyện Tuần GiáoHuyện Điện BiênHuyện Điện Biên ĐôngHuyện Mường ChàHuyện Mường Ảng | **62**62626262626262626262 | ABCDEFGHIJ |
| **Tỉnh Đắc Nông**(*1 thành phố, 7 huyện*)Huyện Cư JútHuyện Đắc MilHuyện Đắc SongHuyện Đắc GLongHuyện Đắc RLấpHuyện Krông NôThành phố Gia NghĩaHuyện Tuy Đức | **63**6363636363636363 | ABCDEFGH | **Tỉnh Hậu Giang**(*2 thành phố, 1 thị xã,* *5 huyện*)Thành phố Vị ThanhHuyện Vị ThủyThị xã Long MỹHuyện Châu Thành AHuyện Châu Thành Huyện Phụng HiệpThành phố Ngã BảyHuyện Long Mỹ | **64**6464646464646464 |   ABCDEFGH |