**PHỤ LỤC II**

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
*(Kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BTTTT ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông)*

**A. DANH MỤC CHẾ ĐỘ BÁO CÁO ĐỊNH KỲ THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên chế độ báo cáo định kỳ** |  |
| **I** | **Lĩnh vực An toàn thông tin** |  |
| 1 | Báo cáo hoạt động giám sát của chủ quản hệ thống thông tin |  |
| 2 | Báo cáo tổng hợp tình hình tiếp nhận và xử lý sự cố an toàn thông tin mạng |  |
| **II** | **Lĩnh vực Bưu chính** |  |
| 3 | Báo cáo tình hình cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả |  |
| 4 | Báo cáo kết quả tự kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính công ích |  |
| **III** | **Lĩnh vực Viễn thông** |  |
| 5 | Báo cáo về tình hình cung cấp, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng tại địa phương |  |
| 6 | Báo cáo về hạ tầng viễn thông trên địa bàn |  |
| 7 | Báo cáo về dung lượng kết nối Internet, nhà trạm viễn thông chia sẻ, sử dụng chung |  |
| 8 | Báo cáo về tổng đầu tư mạng lưới, xuất khẩu và nhập khẩu dịch vụ viễn thông |  |
| 9 | Báo cáo về dịch vụ viễn thông |  |
| 10 | Báo cáo về số liệu và tình hình khai thác, sử dụng mã, số viễn thông |  |
| 11 | Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông đối với các dịch vụ viễn thông |  |
| **IV** | **Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử** |  |
| 12 | Báo cáo hoạt động quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng tại địa phương |  |
| 13 | Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng |  |
| 14 | Báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp |  |
| 15 | Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập mạng xã hội |  |
| 16 | Báo cáo hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động |  |
| 17 | Báo cáo định kỳ của doanh nghiệp viễn thông di động |  |
| 18 | Báo cáo tình hình hoạt động phát thanh, truyền hình |  |
| 19 | Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền |  |
| 20 | Báo cáo định kỳ hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình quảng bá |  |
| 21 | Báo cáo nhanh theo tháng hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền |  |
| 22 | Báo cáo chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình |  |
| 23 | Báo cáo đánh giá về tỷ lệ nội dung, thời điểm, thời lượng dành cho trẻ em và cảnh báo nội dung không phù hợp với trẻ em trên phát thanh, truyền hình |  |
| 24 | Báo cáo đánh giá về tỷ lệ nội dung, thời lượng chương trình dân tộc trên phát thanh, truyền hình |  |
| 25 | Báo cáo về tỷ lệ phát sóng phim Việt Nam, phim dành cho trẻ em dưới 16 tuổi trên truyền hình |  |
| 26 | Báo cáo về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử |  |
| 27 | Báo cáo hoạt động quản lý nhà nước về thông tin điện tử trên Internet tại địa phương |  |
| 28 | Báo cáo hoạt động liên kết sản xuất chương trình, kênh chương trình |  |
| **V** | **Lĩnh vực Tần số vô tuyến điện** |  |
| 29 | Báo cáo về Danh mục thiết bị phát sóng vô tuyến điện sử dụng trong mạng thông tin vô tuyến điện |  |
| 30 | Báo cáo thông tin liên quan đến chứng chỉ khai thác viên vô tuyến điện nghiệp dư |  |
| **VI** | **Lĩnh vực Xuất bản, in và phát hành** |  |
| 31 | Báo cáo hoạt động xuất bản |  |
| 32 | Báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng đại diện |  |
| 33 | Báo cáo kết quả hoạt động phát hành xuất bản phẩm |  |
| 34 | Báo cáo công tác quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản |  |
| 35 | Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định nội dung xuất bản phẩm nhập khẩu kinh doanh |
| **VII** | **Lĩnh vực Chứng thực điện tử** |
| 36 | Báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số |
| **VIII** | **Lĩnh vực Báo chí** |
| 37 | Báo cáo tình hình Hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí tại tỉnh/thành phố |
| **IX** | **Lĩnh vực Thanh tra ngành thông tin và truyền thông** |
| 38 | Báo cáo số liệu thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông |