|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG** | **CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BC- BTTTT | *Hà Nội, ngày tháng năm 2021* |

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp**

**trong giải quyết thủ tục hành chính**

Thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25 tháng 8 năm 2021 về việc triển khai xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính” và hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC thuộc phạm vi rà soát như sau:

**I. Kết quả rà soát chung**

1.Tổng số TTHC phải rà soát theo yêu cầu: 300 thủ tục hành chính

2. Tổng số TTHC đã rà soát: 300 thủ tục hành chính

3. Số TTHC đề nghị phân cấp: 63 thủ tục hành chính

Trong đó:

 - Phân cấp ngay: 46 thủ tục hành chính

 - Phân cấp kèm theo các điều kiện bảo đảm khác: 17 thủ tục hành chính

4. Số TTHC không đề nghị phân cấp: 237 thủ tục hành chính

**II. Tổng hợp phương án phân cấp trong giải quyết TTHC**

*(Phụ lục I kèm theo)*

**III. Tổng hợp danh mục TTHC không đề nghị phân cấp**

*(Phụ lục II kèm theo)*

Trên đây là Báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC của Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Văn phòng Chính phủ;- Bộ trưởng (để b/c);- Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng;- Lưu: VT, VP. | **KT. BỘ TRƯỞNG****THỨ TRƯỞNG****Nguyễn Huy Dũng** |

**Phụ lục I**

**TỔNG HỢP PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP TRONG GIẢI QUYẾT TTHC**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BTTTT ngày tháng năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)*

| **TT** | **Tên TTHC** | **Mã số TTHC trên CSDLQG** | **Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC** | **Phương án phân cấp (PC)** | **Kiến nghị thực thi** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PC ngay** | **PC kèm theo điều kiện bảo đảm về nhân lực, kinh phí, CSVC khác...** |
| **Cơ quan PC được đề xuất** | **Đề xuất ĐGH khác gắn với PC** | **Cơ quan PC được đề xuất** | **Đề xuất ĐGH khác gắn với PC** | **Đề xuất khác để bảo đảm PC hiệu quả (nếu có)** |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| **A** | **Thủ tục hành chính cấp trung ương** |
| **I** | **Lĩnh vực Viễn thông và Internet (phân cấp 6/39 thủ tục hành chính - tương đương 15,4%)** |
| 1 | Cấp Giấy chứng nhận tên định danh | 1.008813 | Cục An toàn thông tin | Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam |  |  |  |  | Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)*” bằng cụm từ “*Trung tâm Ứng cứu không gian mạng Việt Nam*” tại các khoản 8 Điều 9; khoản 3, 6 Điều 23; khoản 1 Điều 25; Điều 26 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. |
| 2 | Cấp lại Giấy chứng nhận tên định danh | 1.008815 | Cục An toàn thông tin | Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam |  |  |  |  | Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)*” bằng cụm từ “*Trung tâm Ứng cứu không gian mạng Việt Nam*” tại Điều 27 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. |
| 3 | Gia hạn giấy chứng nhận tên định danh | 1.008816 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam |  |  |  |  | Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)*” bằng cụm từ “*Trung tâm Ứng cứu không gian mạng Việt Nam*” tại các khoản 2, 3 Điều 28 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP. |
| 4 | Chỉ định tổ chức thử nghiệm lĩnh vực thông tin và truyền thông | 2.001768 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Khoa học và Công nghệ |  |  |  |  | Thay thế cụm tử “*Bộ quản lý ngành, lĩnh vực*” bằng cụm từ “*cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ*” tại khoản 8 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP. |
| 5 | Cấp, phân bổ địa chỉ IP (v4, v6)  | 1.004586 | Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) | Trung tâm Internet Việt Nam  |  |  |  |  | Thay thế cụm tử “*Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC)*” bằng cụm từ “*Trung tâm Internet Việt Nam*” tại Điều 22, Điều 23 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. |
| 6 | Cấp, phân bổ số hiệu mạng  | 1.005443 | Bộ Thông tin và Truyền thông (Trung tâm Internet Việt Nam) | Trung tâm Internet Việt Nam  |  |  |  |  | Thay thế cụm tử “*Bộ Thông tin và Truyền thông (VNNIC)*” bằng cụm từ “*Trung tâm Internet Việt Nam*” tại Điều 25, Điều 26 Thông tư số 24/2015/TT-BTTTT. |
| **II** | **Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện (phân cấp 17/72 thủ tục hành chính - tương đương 23,6%)** |
| 1 | Cấp giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư | 1.010247 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 2 | Gia hạn giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư | 1.010248 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 3 | Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư | 1.010249 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 4 | Cấp lại giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện nghiệp dư | 1.010250 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài nghiệp dư*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 5 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS) | 1.010281 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS)*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 6 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS) | 1.010282 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS)*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 7 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS) | 1.010283 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS)” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 8 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất không thuộc hệ thống GMDSS) | 1.010284 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài tàu (không áp dụng đối với đài vệ tinh trái đất thuộc hệ thống GMDSS)” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 9 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá | 1.010285 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 10 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá | 1.010286 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 11 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá | 1.010287 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 12 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá | 1.010288 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện liên lạc với phương tiện nghề cá” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 13 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ | 1.010289 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 14 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ | 1.010290 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 15 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ | 1.010291 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 16 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ | 1.010292 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  | Bổ sung nhân lực cho các Trung tâm | Bổ sung cụm từ “*tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị vô tuyến điện dùng cho mục đích giới thiệu công nghệ tại triển lãm, hội chợ*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| 17 | Thông báo về việc cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện (đối với đài vô tuyến nghiệp dư) | 1.010319 | Cục Tần số vô tuyến điện |  |  | Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực |  |  | Bổ sung thay cụm từ “Cục Tần số vô tuyến điện” bằng cụm từ “trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT. |
| **III** | **Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (phân cấp 13/50 thủ tục hành chính - tương đương 26%)**  |
| 1 | Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập mạng xã hội | 1.004336 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*cơ quan cấp phép*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 15 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 5 Điều 23h Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 2 | Cấp Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng | 2.001677 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 26 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 32h Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.- Sửa đổi Mẫu số 17, 18 đính kèm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 3 | Sửa đổi, bổ sung Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.002019 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 4 Điều 32i Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 4 | Cấp lại Quyết định phê duyệt nội dung, kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.002011 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và điểm b khoản 6 Điều 32i Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 5 | Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.002044 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 32đ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.- Sửa đổi Mẫu số 15. 16 đính kèm Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 6 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.002029 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 23 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 2 Điều 32đ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 7 | Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.004255 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và điểm d khoản 8 Điều 32e Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 8 | Gia hạn giấy phép cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 1.004250 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và điểm c khoản 7 Điều 32e Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 9 | Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 2.000883 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*cơ quan tiếp nhận*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 5 Điều 32e Nghị định số 72/2013/NĐ-CP. |
| 10 | Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên | 1.003946 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*cơ quan tiếp nhận*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 6 Điều 32e Nghị định số 72/2013/NĐ-CP |
| 11 | Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt  | 2.001769 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | Thay cụm từ “*cơ quan tiếp nhận*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 27 Điều 1 Nghị định số 27/2018/NĐ-CP và khoản 5 Điều 32i Nghị định số 72/2013/NĐ-CP |
| 12 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền  | 1.000848 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại khoản 5 Điều 50 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại điểm g, h, i khoản 6 Điều 18 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.- Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại điểm g, h, i khoản 6 và điểm a khoản 8 Điều 18 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP.- Sửa đổi Biểu mẫu số 03, 04 đính kèm Thông tư số 19/2016/TT-BTTTT. |
| 13 | Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền  | 1.000836 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục PTTH&TTĐT |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử*” tại điểm e, g, khoản 7 Điều 18 Nghị định số 06/2016/NĐ-CP. |
| **IV** | **Lĩnh vực Công nghệ thông tin điện tử (phân cấp 13/31 hủ tục hành chính - tương đương 41,9%)** |
| 1 | Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng | 2.002177 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia*” tại khoản 1 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 1 Điều 39 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi Mẫu số 06, 09 đính kèm Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. |
| 2 | Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng | 1.002702 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia*” tại khoản 5 Điều 38 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi Mẫu số 07, 09 đính kèm Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. |
| 3 | Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng | 2.001133 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia |  |  |  |  | - Thay cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Trung tâm chứng thực điện tử quốc gia*” tại khoản 6 Điều 38 Nghị định số 130/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi Mẫu số 08, 09 đính kèm Nghị định số 130/2018/NĐ-CP. |
| 4 | Cho phép nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu để nghiên cứu khoa học  | 1.002663 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sung cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 5 | Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin chuyên dùng đã qua sử dụng  | 1.007965 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 6 | Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu theo hình thức di chuyển phương tiện sản xuất trong cùng một tổ chức | 1.007962 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 7 | Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để làm thiết bị điều khiển, vận hành, khai thác, kiểm tra hoạt động của một phần hoặc toàn bộ hệ thống, dây chuyền sản xuất  | 1.007963 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*tổ chức thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 8 | Cho phép nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục cấm nhập khẩu để phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất phần mềm, gia công quy trình kinh doanh bằng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu cho đối tác nước ngoài  | 1.007964 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 9 | Cho phép nhập khẩu sản phẩm, linh kiện đã được tân trang, làm mới để thay thế, sửa chữa cho người sử dụng trong nước mà sản phẩm, linh kiện đó nay không còn được sản xuất  | 1.007976 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 10 | Cho phép tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã hết thời hạn bảo hành sau khi đưa ra nước ngoài sửa chữa  | 1.007967 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 11 | Cho phép thực hiện hoạt động gia công sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài | 1.008272 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Vụ Công nghệ thông tin |  |  |  |  | - Bổ sum cụm từ “*cơ quan, đơn vị thuộc Bộ*” tại Điều 9 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP. |
| 12 | Cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng  | 2.001123 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục An toàn thông tin |  |  |  |  | - Thay thế cum từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)*” bằng cụm từ “*Cục An toàn thông tin*” tại Điều 6 Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT.- Sửa mẫu số 01, 03 đính kèm Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT.  |
| 13 | Cấp lại giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng  | 1.005446 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục An toàn thông tin |  |  |  |  | - Thay thế cum từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục An toàn thông tin*” tại Điều 10 Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT.- Sửa mẫu số 01, 03 đính kèm Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT.  |
| **V** | **Lĩnh vực Báo chí (phân cấp 4/26 thủ tục hành chính - tương đương 15,4%)** |
| 1 | Cho phép họp báo (nước ngoài) | 2.001788 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Báo chí |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Báo chí*” tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13- Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Báo chí*” tại các khoản 1, 3, 4, 6 Điều 18 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP. |
| 2 | Cho phép họp báo (trong nước) | 2.000383 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Báo chí |  |  |  |  | Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “Cục Báo chí” tại điểm a khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13. |
| 3 | Cấp giấy phép xuất bản đặc san | 1.009377 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại Điều 35 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Bổ sung quy định Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép tại các Điều 3, Điều 20 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT- Sửa đổi mẫu số 11, 27 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT |
| 4 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản đặc san | 1.009385 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại Điều 35 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Bổ sung quy định Sở Thông tin và Truyền thông có thẩm quyền cấp giấy phép tại Điều 21 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT. |
| **VI** | **Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (phân cấp 4/30 thủ tục hành chính - tương đương 13,3%)** |
| 1 | Cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài | 1.004210 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Xuất bản, In và Phát hành |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại khoản 1 Điều 8 Luật Xuất bản.- Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.- Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi biểu mẫu số 41, 44 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi quy định Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT. |
| 2 | Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài  | 1.004365 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Xuất bản, In và Phát hành |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại khoản 1 Điều 8 Luật Xuất bản.- Thay thế cụm từ *“Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.- Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi biểu mẫu số 41, 44 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi quy định Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT. |
| 3 | Gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của Nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài  | 1.004369 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Xuất bản, In và Phát hành |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại điểm c khoản 2 Điều 7 Nghị định số 195/2013/NĐ-CP.- Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 150/2018/NĐ-CP.- Sửa đổi biểu mẫu số 43, 44 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi quy định Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT. |
| 4 | Điều chỉnh, bổ sung thông tin trong giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài  | 1.005105 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Cục Xuất bản, In và Phát hành |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Bộ Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Cục Xuất bản, In và Phát hành*” tại khoản 3 Điều2 1 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi biểu mẫu số 42, 44 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi quy định Cục Xuất bản, In và Phát hành có thẩm quyền gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của nhà xuất bản nước ngoài, tổ chức phát hành xuất bản phẩm nước ngoài tại khoản 4 Điều 2 Quyết định số 2479/QĐ-BTTTT. |
| **B** | **Thủ tục hành chính cấp địa phương** |
| **I** | **Lĩnh vực Báo chí (phân cấp 4/5 thủ tục hành chính - tương đương 80%)**  |
| 1 | Cấp giấy phép xuất bản bản tin | 1.009374 | UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại khoản 3 Điều 34 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại khoản 3 Điều 3; Điều 18 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi mẫu số 10 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT. |
| 2 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin | 1.009386 | UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại khoản 6 Điều 34 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh được giao quyền*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại Điều 19 Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT. |
| 3 | Cho phép họp báo (trong nước) | 2.001171 | UBND cấp tỉnh  | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và truyền thông*” tại điểm b khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13. |
| 4 | Cho phép họp báo (nước ngoài) | 2.001173 | UBND cấp tỉnh | Sở Thông tin và truyền thông |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và truyền thông*” tại điểm b khoản 3 Điều 41 Luật Báo chí số 103/2016/QH13.- Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại các khoản 2, 4, 6 Điều 18 Nghị định số 88/2012/NĐ-CP.- Thay thế cụm từ “*Ủy ban nhân dân cấp tỉnh*” bằng cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” tại các khoản 1, 3 Điều 5 Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT. |
| **II** | **Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành (phân cấp 1/17 thủ tục hành chính - tương đương 5,9%)** |
| 1 | Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm  | 1.003483 | UBND cấp tỉnh | UBND cấp huyện |  |  |  |  | - Thay thế cụm từ “*Sở Thông tin và Truyền thông*” bằng cụm từ “*Ủy ban nhân cấp huyện*” tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 01/2020/TT-BTTTT.- Sửa đổi biểu mẫu số 33, 34, 35 đính kèm Thông tư số 41/2020/TT-BTTTT. |

**Phụ lục II**

 **TỔNG HỢP DANH MỤC TTHC KHÔNG ĐỀ NGHỊ PHÂN CẤP**

*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BTTTT ngày tháng năm 2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông)*

| **TT** | **Tên TTHC** | **Mã số trên CSDLQG** | **Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A** | **Thủ tục hành chính cấp trung ương** |
| **I** | **Lĩnh vực Bưu chính** |  |  |
| 1 | Cấp Giấy phép bưu chính  | 1.004376 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính | 1.004366 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn  | 1.004354 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được  | 1.004430 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính  | 1.004429 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được  | 1.004430 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Công bố hợp quy dịch vụ bưu chính công ích  | 2.001803 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| **II** | **Lĩnh vực Viễn thông và Intenet** |  |  |
| 1 | Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải công bố hợp quy | 2.001118 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Xác nhận đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy | 1.002655 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Đăng ký bản thoả thuận kết nối mẫu | 1.004373 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004320 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004315 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Gia hạn Giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004303 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Cấp lại giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004282 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Cấp mới giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004368 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam | 2.001757 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 10 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam  | 1.004957 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 11 | Gia hạn Giấy phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam | 1.004950 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 12 | Phân bổ mã, số viễn thông  | 1.002497 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Đổi số thuê bao viễn thông | 1.004149 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Đăng ký giá cước viễn thông  | 1.000754 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Thông báo giá cước viễn thông | 1.004071 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Hiệp thương, giải quyết tranh chấp trong kinh doanh dịch vụ viễn thông | 1.004962 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 17 | Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ hoạt động viễn thông, Internet | 2.000353 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phải công bố hợp quy  | 1.004588 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 19 | Tiếp nhận công bố hợp quy đối với sản phẩm chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông sản xuất trong nước bắt buộc phải chứng nhận và công bố hợp quy  | 1.004611 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 20 | Công bố, công bố lại chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ thuộc “Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng” | 2.001856 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 21 | Kiểm định thiết bị viễn thông, đài vô tuyến điện | 1.004947 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 22 | Đăng ký khuyến mại viễn thông | 1.004486 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 23 | Thông báo khuyến mại viễn thông | 1.004377 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 24 | Chấp nhận hoàn trả mã, số viễn thông | 2.001859 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 25 | Cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng  | 1.005444 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 26 | Gia hạn giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng  | 1.005445 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 27 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng  | 1.003370 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 28 | Cấp giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông  | 1.003300 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 29 | Gia hạn giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông  | 1.003249 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 30 | Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT)  | 2.001748 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 31 | Báo cáo định kỳ của thành viên mạng lưới về hoạt động ứng cứu sự cố | 2.001768 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 32 | Đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông | 1.004916 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 33 | Đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông | 1.002767 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| **III** | **Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện** |
| 1 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá | 1.010256 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 2 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá | 1.010257 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 3 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá | 1.010258 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 4 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện đặt trên phương tiện nghề cá | 1.010259 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 5 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình | 1.010260 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 6 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình | 1.010261 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 7 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình | 1.010262 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 8 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với thiết bị phát thanh, truyền hình | 1.010263 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 9 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây | 1.010265 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 10 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây | 1.010266 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 11 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây | 1.010267 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 12 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài truyền thanh không dây | 1.010268 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 13 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba | 1.010269 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 14 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba | 1.01027 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 15 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba | 1.010271 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 16 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với tuyến truyền dẫn vi ba | 1.010272 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 17 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ | 1.010273 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 18 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ | 1.010274 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 19 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ | 1.010275 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 20 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng thông tin vô tuyến điện nội bộ | 1.010276 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 21 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động | 1.010277 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 22 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động | 1.010278 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 23 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động | 1.010279 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 24 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với mạng viễn thông dùng riêng sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động | 1.010280 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 25 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của Cơ quan đại diện nước ngoài | 1.010293 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 26 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của Cơ quan đại diện nước ngoài | 1.010294 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 27 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của Cơ quan đại diện nước ngoài | 1.010295 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 28 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của Cơ quan đại diện nước ngoài | 1.010296 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 29 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn. | 1.010297 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 30 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn. | 1.010298 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 31 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) của đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn. | 1.010299 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 32 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện (trừ đài trái đất) đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao lãnh sự, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn. | 1.010300 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 33 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển) | 1.010301 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 34 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển) | 1.010302 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 35 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển) | 1.010303 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 36 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài trái đất (trừ đài trái đất thuộc hệ thống GMDSS đặt trên tàu biển) | 1.010304 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 37 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT | 1.010305 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 38 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT | 1.010306 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 39 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT | 1.010307 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 40 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện đối với đài cố định, đài bờ (không liên lạc với vệ tinh), thiết bị riêng lẻ và các trường hợp không quy định tại các Điều 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 và Điều 21 của Thông tư số 04/2021/TT-BTTTT | 1.010308 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 41 | Cấp Giấy phép sử dụng băng tần (theo phương thức cấp giấy phép trực tiếp) | 1.010309 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 42 | Gia hạn Giấy phép sử dụng băng tần | 1.010311 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 43 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng băng tần | 1.010312 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 44 | Cấp lại Giấy phép sử dụng băng tần | 1.010314 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 45 | Cấp Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh | 1.010315 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 46 | Gia hạn Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh | 1.010316 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 47 | Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh | 1.010317 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 48 | Cấp lại Giấy phép sử dụng tần số và quỹ đạo vệ tinh | 1.010318 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 49 | Cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy phép sử dụng đài vệ tinh trái đất cho cơ quan đại diện nước ngoài, đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài được hưởng quy chế ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, phóng viên nước ngoài đi theo phục vụ đoàn đại biểu nước ngoài | 1.004500 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 50 | Cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không phải thực hiện việc phối hợp, đăng ký tần số vô tuyến điện với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) | 1.004426 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 51 | Sửa đổi, bổ sung và gia hạn giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện đối với đài vô tuyến điện sử dụng tần số thuộc nghiệp vụ di động hàng không, nghiệp vụ vô tuyến dẫn đường hàng không | 1.004186 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 52 | Cấp chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải | 1.004309 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 53 | Gia hạn chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải | 1.004307 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 54 | Cấp lại chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải | 1.004301 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| 55 | Cấp giấy công nhận các tổ chức đủ điều kiện tổ chức thi, chấm thi vô tuyến điện nghiệp dư | 1.003409 | Cục Tần số vô tuyến điện |
| **IV** | **Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử** |  |  |
| 1 | Cấp giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình  | 1.002790 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Cấp đổi giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình | 2.001743 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Thay đổi tôn chỉ, mục đích hoạt động báo chí, tôn chỉ, mục đích kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình  | 1.004098 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Thay đổi thời lượng phát sóng, thời lượng chương trình tự sản xuất của kênh phát thanh, kênh truyền hình quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình | 1.004093 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Thay đổi tên gọi cơ quan chủ quản báo chí; tên gọi cơ quan báo chí; tên gọi kênh phát thanh, kênh truyền hình; địa điểm phát sóng; địa điểm trụ sở gắn với trung tâm tổng khống chế; phương thức truyền dẫn, phát sóng quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình | 1.004085 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Thay đổi biểu tượng kênh phát thanh, kênh truyền hình và những nội dung khác quy định trong giấy phép hoạt động phát thanh, giấy phép hoạt động truyền hình | 1.004078 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp  | 2.001082 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 8 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 1.002769 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 9 | Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001091 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 10 | Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001087 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 11 | Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001780 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 12 | Cấp giấy phép thiết lập mạng xã hội | 2.002181 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng | 2.001168 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Gia hạn giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng | 2.001169 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Cấp lại giấy phép thiết lập mạng xã hội trên mạng | 2.001167 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.004330 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 17 | Sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.004321 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Cấp Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước | 1.004266 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 19 | Sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước | 1.002135 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 20 | Cấp Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.002008 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 21 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.000030 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 22 | Cấp giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.000819 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 23 | Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký danh mục nội dung trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.000805 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 24 | Cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.002001 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 25 | Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng  | 1.001976 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 26 | Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.001988 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 27 | Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.001972 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 28 | Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.004204 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 29 | Thông báo cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.004508 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 30 | Gia hạn Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.004233 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 31 | Cấp lại Giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.004230 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 32 | Cấp lại Giấy phép sản xuất kênh chương trình trong nước | 1.004213 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 33 | Cấp lại Giấy phép biên tập kênh chương trình nước ngoài trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền | 1.004231 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 34 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động | 1.004294 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 35 | Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động | 1.004290 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 36 | Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động | 1.004254 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| 37 | Công bố chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình | 1.004104 | Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử |
| **VI** | **Công nghệ thông tin, điện tử** |  |  |
| 1 | Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | 1.000786 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do hết hạn | 1.000632 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng | 1.000765 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | 1.000776 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng | 2.001133 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng | 1.002691 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho chữ ký số chuyên dùng | 2.001126 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Cấp giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam | 1.005447 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Cấp lại giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài được chấp nhận tại Việt Nam | 1.002683 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 10 | Thay đổi nội dung giấy phép sử dụng chứng thư số nước ngoài chấp nhận tại Việt Nam | 1.004265 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 11 | Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng | 1.002987 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 12 | Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trừ trường hợp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) | 1,004342 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Cấp giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng (trường hợp cấp phép kinh doanh dịch vụ kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin hoặc dịch vụ bảo mật thông tin không sử dụng mật mã dân sự) | 1,004394 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng | 1,002623 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Cấp lại giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng | 1,002609 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Gia hạn giấy phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng | 1,002579 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 17 | Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông | 1.008883 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Sửa đổi, bổ sung/cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với hàng hóa xuất khẩu trong lĩnh vực thông tin và truyền thông | 1.008884 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| **VII** | **Báo chí** |
| 1 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in | 1.009365 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in | 1.009366 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Cấp giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí | 1.009367 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Cấp giấy phép xuất bản phụ trương | 1.009368 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài | 1.002779 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo điện tử | 1.009369 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 7 | Cấp Thẻ Nhà báo | 1.005102 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Đổi Thẻ nhà báo | 1.004115 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Cấp lại Thẻ nhà báo | 1.004660 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 10 | Thỏa thuận bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí | 1.000059 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 11 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí điện tử | 1.009370 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 12 | Cấp giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử | 1.009371 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử | 1.009372 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Cấp, cấp lại giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử | 1.009373 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) | 1.009376 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử  | 1.009378 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 17 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép hoạt động báo in, giấy phép hoạt động tạp chí in, giấy phép hoạt động báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí điện tử, giấy phép xuất bản thêm ấn phẩm báo chí, giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử, giấy phép hoạt động tạp chí in và tạp chí điện tử | 1.009379 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương | 1.009380 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 19 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản phụ trương | 1.009381 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 20 | Cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung những nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử | 1.009382 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 21 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử | 1.009383 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 22 | Văn bản chấp thuận thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (trung ương) | 1.009384 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 23 | Đăng ký danh mục báo chí nhập khẩu | 1.004514 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| **VIII** | **Lĩnh vực Xuất bản – In – Phát hành** |  |  |
| 1 | Cấp giấy phép thành lập nhà xuất bản  | 1.004111 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Cấp đổi giấy phép thành lập nhà xuất bản | 1.004144 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Đăng ký hoạt động cơ sở in  | 2.001747 | Cục Xuất bản, In và Phát hành |
| 4 | Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  | 1.004119 | Cục Xuất bản, In và Phát hành |
| 5 | Cấp giấy phép hoạt động in  | 2.001753 | Cục Xuất bản, In và Phát hành |
| 6 | Cấp lại giấy phép hoạt động in  | 2.001749 | Cục Xuất bản, In và Phát hành |
| 7 | Cấp giấy xác nhận đăng ký xuất bản  | 1.004216 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh | 1.004063 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 1.004235 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 10 | Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 1.004236 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 11 | Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 1.004245 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 12 | Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài  | 1.004251 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh | 1.004375 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm | 1.003651 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm | 1.003609 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Cấp lại giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm | 1.004146 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 17 | Đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử | 1.004340 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 18 | Chấp thuận bổ nhiệm tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản | 1.004348 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 19 | Chấp thuận miễn nhiệm, cách chức tổng giám đốc (giám đốc), tổng biên tập nhà xuất bản | 2.001782 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 20 | Cấp chứng chỉ hành nghề biên tập | 1.004102 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 21 | Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị thu hồi) | 1.004113 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 22 | Cấp lại chứng chỉ hành nghề biên tập (trường hợp bị mất hoặc hư hỏng) | 1.004133 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 23 | Cấp giấy xác nhận đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh | 1.004146 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 24 | Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm | 1.004159 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 25 | Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  | 1.008200 | Bộ Thông tin và Truyền thông |
| 26 | Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị in  | 2.001727 | Cục Xuất bản, In và Phát hành |
| **B** | **Thủ tục hành chính cấp địa phương** |
| **I** | **Bưu chính** |  |  |
| 1 | Cấp giấy phép bưu chính | 1.003659 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính | 1.003687 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn | 1.003633 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 4 | Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được | 1.004379 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 5 | Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính | 1.004470 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 6 | Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được | 1,005442 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| **II** | **Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử** |
| 1 | Cấp đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh | 2.001765 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh | 1.003384 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 3 | Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001098 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 4 | Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 1.005452 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 5 | Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001091 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 6 | Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001087 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 7 | Thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2.001766 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính, văn phòng giao dịch, địa chỉ đặt hoặc cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 2.001684 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 9 | Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp trò chơi điện tử G1 trên mạng do chia tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng | 2001681 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 10 | Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt | 1.000073 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 11 | Thông báo thay đổi tên miền khi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên trang thông tin điện tử (trên Internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động); thể loại trò chơi (G2, G3, G4); thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 2.001666 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 12 | Thông báo thay đổi cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng | 1.000067 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 13 | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  | 2.001885 | Sở Thông tin và Truyền thồn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 14 | Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  | 2.001786 | Sở Thông tin và Truyền thồn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 15 | Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  | 2.001880 | Sở Thông tin và Truyền thồn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 16 | Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  | 2.001884 | Sở Thông tin và Truyền thồn hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| **III** | **Xuất bản, In và Phát hành** |  |  |
| 1 | Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh | 1.003868 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 2 | Cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 2.001594 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 3 | Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 2.001584 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 4 | Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm | 1.003729 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 5 | Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài | 2.001564 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 6 | Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh  | 1.003725 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 7 | Đăng ký hoạt động cơ sở in  | 2.001740 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 8 | Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm | 1.003114 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 9 | Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu | 2.001728 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 10 | Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu | 2.001732 | Sở Thông tin và Truyền thông  |
| 11 | Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) | 2.001931 | Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 12 | Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) | 2.001762 | Ủy ban nhân dân cấp huyện |
| 13 | Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm  | 1.008201 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 14 | Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in  | 2.001737 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 15 | Cấp giấy phép hoạt động in  | 1.004153 | Sở Thông tin và Truyền thông |
| 16 | Cấp lại giấy phép hoạt động in  | 2.001744 | Sở Thông tin và Truyền thông |