|  |  |
| --- | --- |
| **PHÒNG THƯƠNG MẠI****VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM****Số: 2012 /PTM-PC**V/v góp ý Dự thảo Quy định treo cáp viễn thông trên cột điện và cột đèn chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017* |

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nhận được công văn số 111/STTTT-BCVT của Sở Thông tin và Truyền thông Cao Bằng đề nghị góp ý Dự thảo Quy định treo cáp viễn thông trên cột điện và cột đèn chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Việc ban hành Quy định này là rất cần thiết để góp phần bảo đảm an toàn lưới điện, an toàn thông tin, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Về cơ bản, Dự thảo được xây dựng khá chi tiết, bao trùm được các nội dung cần thiết. Đề hoàn thiện Dự thảo, giúp cho quy định khi được ban hành sẽ được thực hiện hiệu quả trên thực tế, VCCI có một số ý kiến bổ sung như sau:

**I. Về dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh**

1. ***Căn cứ pháp lý***

Các văn bản pháp luật được viện dẫn làm căn cứ pháp lý là khá đầy đủ, VCCI đề nghị bổ sung thêm Thông tư liên tịch số 210/2013/TTLT-BTC-BXD-BTTTT, ngày 30/12/2013 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Thông tin và Truyền thông về hướng dẫn cơ chế, nguyên tắc kiểm soát giá và phương pháp xác định giá thuê công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung, vì đây cũng là văn bản được viện dẫn tại khoản 1 Điều 13 của Dự thảo.

Đề nghị bổ sung trích yếu văn bản đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (ví dụ: tờ trình/ văn bản số… ngày…).

1. ***Phần Quyết định***

Đề nghị xem xét bổ sung tại Điều 3: Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Cao Bằng, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và sắp xếp thứ tự như sau:

***Điều 3.*** *Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Thông tin và Truyền thông, Công thương, Xây dựng, Giao thông và Vận tải, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty Điện lực Cao Bằng, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông, truyền hình cáp trên địa bàn tỉnh, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.*

1. ***Nơi nhận***

Đề nghị bổ sung Cổng thông tin điện tử tỉnh.

**II. Về nội dung cụ thể của Quy định Treo cáp viễn thông trên cột điện và cột đèn chiếu sáng đô thị trên địa bản tỉnh Cao Bằng (ban hành kèm theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh)**

1. **Tên quy định**

Đề nghị bổ sung cụm từ “kèm theo”, thành Ban hành *kèm theo* Quyết định số /2017/QĐ-UBND ngày tháng năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng.

1. **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy định này không chỉ nhằm nâng cao sự hợp tác giữa đơn vị chủ quản cột với đơn vị thuê sử dụng, mà còn có sự phối hợp giữa nhiều đơn vị, tổ chức liên quan. Do đó, đề nghị Quý Sở xem xét làm gọn lại Điều 1 như sau: *Quy định việc sử dụng chung cột để treo cáp viễn thông trên hệ thống cột treo cáp của tổ chức, các nhân (đơn vị) chủ quản cột, nhằm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, an toàn lưới điện, an toàn thông tin, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị*.

1. **Điều 3. Giải thích từ ngữ**

Khoản 1 quy định: “Đơn vị chủ quản cột treo cáp gồm: Công ty Điện lực Cao Bằng, các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị chiếu sáng công cộng và các đơn vị khác có cột trên địa bàn tỉnh”, đề nghị làm rõ hơn thành:

*1. Đơn vị chủ quản cột treo cáp là đơn vị sở hữu hoặc được giao quản lý, khai thác, sử dụng cột treo cáp trên địa bàn tỉnh, gồm Công ty Điện lực Cao Bằng, các doanh nghiệp viễn thông, các đơn vị chiếu sáng công cộng và các đơn vị khác sở hữu cột trên địa bàn tỉnh.*

Dự thảo có đề cập tới chủ sở hữu cáp (tại khoản 6 Điều 15) nên đề nghị Quý Sở xem xét bổ sung định nghĩa *“Chủ sở hữu cáp treo viễn thông là đơn vị sở hữu hoặc được giao quản lý, khai thác, sử dụng cáp viễn thông treo trên hệ thống cột treo cáp”*.

Khoản 3 quy định: “Cáp viễn thông là tên các loại cáp được dùng để truyền thông tin trong mạng viễn thông (cáp đồng, cáp quang) gồm: cáp điện thoại, cáp internet, cáp truyền hình, cáp truyền thanh”. Đề nghị xem xét chỉnh sửa cho phù hợp với quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 10/2011/TT-BTTTT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông (đã được viện dẫn tại phần căn cứ pháp lý).

Theo đó: *Cáp viễn thông là tên gọi chung chỉ cáp quang, cáp đồng, cáp đồng trục (cáp truyền hình) được dùng để truyền thông tin trong mạng viễn thông thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông*. Có thể quy định thêm như Dự thảo là *“gồm: cáp điện thoại, cáp internet, cáp truyền hình, cáp truyền thanh”*. Tương tự, ở khoản 4, cũng theo QCVN 33:2011/BTTTT, thì *cột treo cáp gồm các loại: cột bê tông cốt thép hoặc thép hình.* Do đó đề nghị Quý Sở xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Trong Dự thảo còn có một vài quy định đề cập tới lỗ leo cột, đề nghị Quý Sở xem xét nếu cần thiết thì bổ sung thuật ngữ “lỗ leo cột” vào Dự thảo: *Lỗ leo cột điện: lỗ dùng cho công nhân điện leo lên cột bằng dụng cụ, và đứng trên cột để công tác. Lỗ có đường kính Ø18 xuyên qua tâm trụ, lỗ có khoảng cách đều nhau 425mm từ mặt đất đến lỗ lắp đà.*

1. **Điều 4. Nguyên tắc áp dụng**

Đề nghị xem xét sửa khoản 1 thành “Nghiêm cấm việc sử dụng hệ thống cột điện lực để kéo cáp treo ở các khu vực bắt buộc ngầm hóa 100% mạng cáp, dây thuê bao trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố đã được quy định”. Ngoài trường hợp cấm thì cáp viễn thông được lắp đặt trong mọi trường hợp khác. Khoản 1 của Dự thảo: *“1. Cáp viễn thông được lắp đặt chung trên hệ thống cột hiện có tại các khu vực mà chưa thể thực hiện hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt”* sẽ được đưa xuống Điều 5 (Điều kiện sử dụng chung cột).

Khoản 2 của Dự thảo quy định “Trước khi sử dụng chung cột để treo cáp phải thỏa thuận thống nhất với đơn vị chủ quản cột bằng hợp đồng sử dụng dịch vụ quản lý cáp viễn thông treo trên cột theo quy định của pháp luật, của Quy định này và theo quy định của đơn vị chủ quản cột”, đề nghị sửa thành *“Nghiêm cấm mọi hành vi tự ý treo cáp lên hệ thống cột điện lực, cột treo cáp khi chưa được đơn vị sở hữu cột điện lực, cột treo cáp cho phép”*.

Trong Dự thảo rải rác có nhiều quy định về nghĩa vụ của các bên liên quan, do đó, đề nghị Quý Sở xem xét bổ sung thêm nguyên tắc: *“Việc xây dựng, sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải tuân thủ đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy định, quy hoạch về viễn thông và của các ngành có liên quan; đảm bảo yêu cầu về an toàn, cảnh quan, môi trường, quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải được thực hiện thông qua hợp đồng và giá thuê theo quy định hiện hành của Nhà nước”.*

Các quy định tại Điều 4 là khá đầy đủ, tuy nhiên, để rõ ràng hơn cho việc áp dụng, đề nghị Quý Sở xem xét đưa vào Điều 4 này nguyên tắc *“Cáp viễn thông khi treo với đường dây điện phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT (QCVN 33:2011/BTTTT) về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông ban hành kèm theo Thông tư số*[*10/2011/TT-BTTTT*](https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=10/2011/TT-BTTTT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1)*ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông”.*

Nếu đã quy định như vậy thì bỏ khoản 5 “Không được treo cáp viễn thông trên cột nếu vi phạm các quy định tại mục 2.1 điểm 2.1.1.2 của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2011/BTTTT…” vì đây là nhắc lại quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Tại Điều 4 cũng cần bổ sung nguyên tắc *Tại các khu vực đã có quy hoạch xây dựng ngầm hóa cáp viễn thông, việc treo cáp viễn thông thực hiện theo quy hoạch được phê duyệt của cấp có thẩm quyền.* (chuyển điểm f khoản 2 Điều 6 lên thành nguyên tắc).

Bên cạnh đó, cũng cần lường trước trường hợp cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về viễn thông quyết định việc bắt buộc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông giữa các doanh nghiệp, ví dụ như khi các doanh nghiệp không tự thỏa thuận được với nhau trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông để phục vụ hoạt động viễn thông công ích, phòng, chống thiên tai và quốc phòng - an ninh hoặc do đơn vị chủ quản cột gây khó dễ cho đơn vị muốn dùng chung cột.

Do đó, đề nghị bổ sung quy định: *“Trong trường hợp các đơn vị không thỏa thuận được việc dùng chung hạ tầng thì đơn vị muốn dùng chung báo cáo Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp giải quyết hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phương án giải quyết phù hợp”.*

1. **Điều 5. Điều kiện sử dụng cột (Chương II)**

Như đã góp ý ở trên, đề nghị đưa khoản 1 Điều 4 của Dự thảo: *“1. Cáp viễn thông được lắp đặt chung trên hệ thống cột hiện có tại các khu vực mà chưa thể thực hiện hạ ngầm hoặc không thể xây dựng cột treo cáp viễn thông riêng biệt”* vào Điều 5 này.

Khoản 1 quy định “Đối với cột có đường dây điện lực bên trên có cấp điện áp dưới 110 KV…”, đề nghị sửa thành *“… đường dây điện lực trên không…”.*

“Đối với đường dây trên không có cấp điện áp từ 110 KV trở lên: không được treo cáp viễn thông”, đề nghị sửa thành *“Đối với cột có đường dây trên không có cấp điện áp từ 110 KV trở lên…”*.

Khoản 7 quy định: “Hạn chế trồng cột mới khi đã có hệ thống cột hiện hữu đạt yêu cầu và điều kiện sử dụng chung”, đề nghị sửa thành “*Không* trồng cột…”, vì nếu đã có hệ thống cột đạt yêu cầu thì không trồng thêm cột mới, sẽ là thừa và gây mất mỹ quan đô thị.

1. **Điều 6. Yêu cầu về treo cáp viễn thông trên cột**

Khoản 2 quy định “Không cho phép treo cáp viễn thông trên cột khi: a) Chưa có sự đồng ý của đơn vị chủ quản cột (bằng văn bản)… Đề nghị Quý Sở xem xét lại lược bỏ khoản 2 này, vì phần Nguyên tắc đã cấm việc tự ý treo cáp khi chưa có sự đồng ý/ thỏa thuận của chủ sở hữu cột treo cáp, bên cạnh đó, điểm b, c, d đưa ra các trường hợp là đã treo cáp/ thi công để treo cáp và việc này hoàn toàn phải tuân thủ các quy định về kỹ thuật, an toàn, tương tự như vậy với điểm e, nếu không đảm bảo yêu cầu về kỹ thuật thì đương nhiên không được treo cáp.

Bên cạnh đó, cần xem xét bổ sung quy định *“Chỉ cho phép cáp phối trên cột vượt đường giao thông có ô tô qua lại, qua các công trình có tầm quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng, qua những nơi thường xuyên tập trung đông người, qua các khu di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh được Nhà nước xếp hạng khi cột điện có hệ số an toàn chịu lực lớn hơn 2 lần”*.

1. **Điều 7. Thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cải tạo hệ thống cột sử dụng chung**

Khoản 1 quy định “Đơn vị chủ quản cột phải có kế hoạch duy tu, bảo dưỡng cột… để cùng nhau bàn bạc biện pháp xử lý”, đề nghị sửa thành *“…để cùng nhau có biện pháp xử lý”* để giải quyết được vấn đề chứ không chỉ là bàn bạc mà không đưa ra được biện pháp xử lý.

Khoản 4 quy định “Các đơn vị sử dụng chung cột phải thực hiện đầy đủ tác tiêu chuẩn an toàn lao động… chịu trách nhiệm về sự an toàn trong quá trình thi công”. Quy định này là nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động, tuy nhiên, chỉ cần quy định ngắn gọn về việc thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn lao động là đủ.

1. **Điều 8. Phối hợp tháo dỡ, di dời cột sử dụng chung**

Khoản 1 quy định “Đơn vị chủ quản là đầu mối…”, đề nghị quy định rõ luôn *“Đơn vị chủ quản có trách nhiệm…”.*

Khoản 3 quy định trách nhiệm của đơn vị chủ quản cột phải thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, đề nghị làm rõ các phương tiện thông tin đại chúng này là những phương tiện nào, tối thiểu phải thông báo như thế nào.

1. **Điều 9. Xử lý sự cố hệ thống cáp viễn thông trên cột**

Dự thảo đã quy định rõ trách nhiệm của các đơn vị sử dụng chung cột và đơn vị chủ quản cột trong việc xử lý sự cố. Tuy nhiên, đề nghị Quý Sở quy định thêm *”Trong trường hợp các bên không giải quyết được sự cố thì phải thông báo đến Sở Thông tin và Truyền thông để giải quyết theo quy định”* để đảm bảo xử lý được mọi sự cố xảy ra trên thực tế.

1. **Điều 10. Hợp đồng sử dụng dịch vụ quản lý cáp viễn thông treo trên cột**

Khoản 1 quy định: ”Các đơn vị sử dụng chung cột phải ký hợp đồng sử dụng dịch vụ quản lý cáp viễn thông trên cột với đơn vị chủ quản cột theo đơn giá do hai bên thỏa thuận hoặc đơn giá do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định. Mẫu hợp đồng do đơn vị chủ quản cột soạn thảo và thống nhất với bên thuê cột”. Tuy nhiên, vì phần Nguyên tắc (Điều 4) đã đề xuất quy định *Việc sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông phải được thực hiện thông qua hợp đồng và giá thuê theo quy định hiện hành của Nhà nước”* nên không cần thiết nhắc lại tại khoản 1 này nữa, do đó, đề nghị bỏ khoản 1 này.

Đề nghị Quý Sở bỏ khoản 2 ”Thời hạn của hợp đồng do đơn vị chủ quản cột và đơn vị sử dụng cột thỏa thuận” vì điều này là đương nhiên, do các bên tự do thỏa thuận trong hợp đồng.

Khoản 3 có quy định về việc không phải ký hợp đồng khi thực hiện ”nhiệm vụ chính trị”, đề nghị trong Dự thảo làm rõ ”nhiệm vụ chính trị là gì”, hoặc quy định tương tự như khoản 6 Điều 4 là trường hợp *”sử dụng cột để treo cáp viễn thông phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng, trường hợp đặc biệt, khẩn cấp phục vụ phòng chống thiên tai, lụt bão hoặc lắp tạm để phục vụ hội nghị, lễ hội do cấp có thẩm quyền tổ chức”*.

1. **Điều 11. Thủ tục đăng ký**

Điều này quy định về việc đăng ký sử dụng chung cột, do đó đề nghị sửa tên Điều này thành *“Quy định về đăng ký sử dụng chung cột”.*

1. **Điều 12. Chấp nhận đăng ký cho treo thêm, treo mới cáp viễn thông**

Việc đơn vị chủ quản cột chấp nhận đăng ký cho treo thêm, treo mới cáp viễn thông là do ý chí của đơn vị chủ quản cột và phải đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, an toàn, mỹ quan đô thị. Do đó, đề nghị bỏ Điều 12 vì Điều này chỉ nhắc lại các yêu cầu đã nêu tại các quy định khác trong Dự thảo.

1. **Điều 13. Cách thức và lộ trình thỏa thuận sử dụng chung cột**

Đề nghị Quý Sở xem xét bổ sung quy định ”Trường hợp các đơn vị sử dụng chung cột nhưng không thỏa thuận nguyên tắc với đơn vị chủ quản cột hoặc trốn tránh trách nhiệm phối hợp giải quyết những bất thường do hệ thống cáp viễn thông trên cột đe dọa gây sự cố lưới điện hoặc có nguy cơ gây tai nạn cho người tham gia giao thông dưới đường dây cáp viễn thông thì đơn vị chủ quản cột báo cáo cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý. Đơn vị có cáp viễn thông phải chịu toàn bộ chi phí tháo dỡ và các vấn đề khác có liên quan”.

1. **Điều 14. Xây dựng kế hoạch, quy trình chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông**

Khoản 1 quy định ”Hàng năm đơn vị chủ quản cột thông báo kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột ở các tuyến đường cho các đơn vị sử dụng cột biết, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện”. Nếu quy định như vậy thì việc xây dựng kế hoạch này là việc làm chủ quan của đơn vị chủ quản cột và chỉ thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện biết mà không có hướng hành động cụ thể.

Do đó, đề nghị Quý Sở cân nhắc quy định luôn đầu mối xây dựng kế hoạch này là của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã và có sự phối hợp, thống nhất giữa đơn vị chủ quản cột và đơn vị thuê cột. Có thể sửa Điều 14 thành:

*1. Hàng năm, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã chủ trì và phối hợp với các đơn vị sử dụng cột và đơn vị chủ quản cột lập kế hoạch chỉnh trang, làm gọn cáp viễn thông treo trên cột ở các tuyến đường, đồng thời gửi Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, chỉ đạo.*

*2. Các đơn vị chủ quản cột, các đơn vị sử dụng chung cột có trách nhiệm phối hợp thực hiện theo kế hoạch, chỉ đạo điều hành của cơ quan chức năng có liên quan.*

1. **Điều 15. Quy định về thẻ nhận diện cáp, thẻ báo hiệu độ cao treo cáp**

Hiện tại đã có quy định của liên bộ Bộ Xây dựng - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông tại Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Do đó, tại khoản 1 đến 3 của Điều 15 này không cần nhắc lại các quy định cụ thể của Thông tư liên tịch nói trên mà chỉ cần quy định ngắn gọn, rõ ràng là *”Tất cả cáp viễn thông khi treo lên cột bắt buộc các doanh nghiệp sở hữu cáp phải treo thẻ nhận diện và báo hiệu theo Thông tư liên tịch số 21/2013/TTLT-BXD-BCT-BTTTT ngày 27/12/2013 của Bộ Xây dựng - Bộ Công thương - Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về dấu hiệu nhận biết các loại đường dây, cáp và đường ống được lắp đặt vào công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung”*.

1. **Điều 16. Quy định phương pháp bó cáp**

Điều 16 đã đưa ra các trường hợp để quy định bó cáp, tuy nhiên còn chưa bao hàm trường hợp các tuyến đường chưa thực hiện treo gông, cùm. Để đảm bảo an toàn và mỹ quan đô thị, đề nghị Quý Sở xem xét bổ sung thêm trường hợp:

*- Đối với những tuyến đường chưa thực hiện treo gông, cùm để thực hiện bó gọn cáp: UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì phối hợp với các đơn vị chủ quản, các đơn vị sử dụng chung cột thống nhất phân chia việc chỉnh trang, bó gọn cáp tại các tuyến cho các đơn vị sở hữu cáp (theo số lượng, khối lượng cáp mà các đơn vị có treo trên tuyến) và đơn vị chủ quản cột.*

1. **Điều 17. Độ võng tối thiểu**

Khoản 1 quy định độ võng tối thiểu của cáp treo phải tuân theo QCVN 33:2011/BTTTT về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông và quy định của đơn vị chủ quản cột. Trong mục 2.1.3.3. của QCVN này (Yêu cầu về khoảng cách tối đa giữa các cột treo cáp và độ chùng tối thiểu của cáp treo) sử dụng thuật ngữ ”độ chùng”, do đó đề nghị chỉnh lại cho thống nhất.

1. **Điều 18. Các yêu cầu về an toàn khi tổ chức thi công**

Các yêu cầu về an toàn luôn phải được chú trọng khi thi công các công trình. Dự thảo đã quy định tương đối đầy đủ các trường hợp thi công trên thực tế, tuy nhiên, đề nghị Quý Sở xem xét bổ sung thêm các trường hợp sau:

* *Khi kéo cáp qua đường phải có biện pháp cảnh giới giao thông để không xảy ra tai nạn và sinh ra xung lực làm nghiêng và có thể gãy cột.*
* *Trước khi kéo cáp viễn thông lên cột điện phải thực hiện xong các hạng mục thi công về gia cường cột, về gia cường móng cột, về lắp dây chằng cột dừng, cột góc… để đảm bảo an toàn khi thi công kéo cáp.*

Khoản 3 đề nghị bổ sung thành *”3. Để đảm bảo an toàn cho vận hành lưới điện, khi lắp đặt các phụ kiện treo cáp, kéo cáp...”.*

1. **Điều 19. Nghiệm thu**

Khoản 1 và 2 Điều 19 nhắc lại ”theo đúng quy định của pháp luật”, còn khoản 3 đề cập đến biên bản nghiệm thu là căn cứ pháp lý để đơn vị chủ quản cột làm thủ tục bàn giao..

Thiết nghĩ quy định như Điều 19 là những vấn đề đương nhiên không cần nhắc lại, do đó, đề nghị Quý Sở xem xét bỏ Điều 19 này.

1. **Chương V. Kiểm tra và xử lý vi phạm**

Đề nghị đưa hai Điều của Chương này (Kiểm tra và Thanh tra; Xử lý vi phạm) vào Chương cuối cùng (Tổ chức thực hiện) vì nó lồng ghép với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan/ tổ chức liên quan.

1. **Chương VI. Tổ chức thực hiện**

Dự thảo đã đưa ra các quy định khá cụ thể về trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương cũng như của đơn vị chủ quản cột và đơn vị sử dụng chung cột.

Đề hoàn thiện Chương này, đề nghị Quý Sở bổ sung thêm một số nội dung làm rõ trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, đồng thời lược bỏ những nội dung đã quy định rải rác tại các Chương khác về trách nhiệm của đơn vị chủ quản cột và đơn vị sử dụng chung cột.

* ***Điều 22. Sở Thông tin và Truyền thông***

Sở Thông tin và Truyền thông được coi là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông, do đó, cần quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Sở. Cần bổ sung một số quy định như:

* Phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp trong việc xây dựng kế hoạch, quy trình chỉnh trang làm gọn cáp viễn thông hàng năm trên địa bàn tỉnh và phối hợp triển khai thực hiện sau khi được UBND tỉnh phê duyệt;
* Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông treo;
* Tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm trong việc đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông treo trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
* Phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan soạn thảo các văn bản Quy định về quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm để hạ ngầm cáp viễn thông... trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ban hành theo đúng quy định...
* ***Điều 23. Sở Công Thương***

Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm *”Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông giải quyết vướng mắc, hướng dẫn và công khai quy trình thủ tục quản lý nhà nước về việc đầu tư xây dựng, duy tu, bảo dưỡng, thu hồi có liên quan đến việc sử dụng chung cột điện trong phạm vi toàn tỉnh”.*

* ***Điều 24. Sở Giao thông vận tải***

Đề nghị xem xét bổ sung một số trách nhiệm, ví dụ:

* Khi đầu tư xây dựng các dự án xây mới hoặc cải tạo tuyến đường giao thông phải thông báo cho Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Công Thương để kết hợp việc triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngầm đồng bộ hoặc di dời hạ tầng viễn thông treo ra khỏi phạm vi thi công công trình;
* Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan kiểm tra, hướng dẫn xử lý các trường hợp có liên quan và ảnh hưởng đến an toàn giao thông khi sử dụng chung cột trên các tuyến đường giao thông...
* ***Điều 25. Sở Tài chính***

Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm *”Chủ trì phối hợp với các Sở, ban ngành, UBND huyện, thành phố lập, hướng dẫn các quy định và các chính sách tài chính cho tổ chức, cá nhân thực hiện các loại hình dịch vụ thuê, miễn phí sử dụng chung cột điện, hào kỹ thuật”*.

* ***Điều 26. Các sở, ngành có liên quan***

Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm: *Giám sát việc tháo dỡ tuyến cáp viễn thông không xác định được chủ sở hữu, không bó cáp đúng quy định hoặc tự ý treo trên cột mà chưa có sự đồng ý của đơn vị chủ quản cột khi có yêu cầu*.

* ***Điều 27. Các sở, ngành có liên quan***

Đề nghị xem xét bổ sung trách nhiệm: *”Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc xây dựng và sử dụng chung các công trình hạ tầng kỹ thuật cáp viễn thông treo”.*

* ***Điều 28. Đơn vị chủ quản cột***

Đề nghị xem xét lược bỏ khoản 2, 4, 5 vì đã quy định tương ứng tại Điều 9, 17, 3.

Khoản 3 quy định về việc định kỳ kiểm tra các tuyến cáp viễn thông, đề nghị quy định rõ định kỳ là thời hạn như thế nào.

* ***Điều 29. Đơn vị sử dụng chung cột***

Đề nghị xem xét lược bỏ khoản 4 vì đã quy định tại khoản 2 Điều 11, bỏ khoản 6 vì đã quy định tại khoản 3 Điều 8. Lược bỏ khoản 5 về chuẩn bị nhân công vì đó là việc làm đương nhiên của doanh nghiệp/ đơn vị sử dụng chung cột.

Trên đây là một số ý kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Quy định treo cáp viễn thông trên cột điện và cột đèn chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Rất mong Quý Sở cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện Dự thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Sở.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:**** Như trên;
* Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng;
* Ban Thường trực (để b/c);
* Lưu VT, PC.
 | **TL. CHỦ TỊCH****KT. TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ****PHÓ TRƯỞNG BAN****Phạm Ngọc Thạch** |