|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Biểu PTTH4-01** | | **TỔNG HỢP ĐỊA BÀN SỐ LƯỢNG GIẤY PHÉP THIẾT LẬP  TRANG TTĐT TỔNG HỢP  DO SỞ TT&TT CẤP** | | | | | | | Đơn vị báo cáo:  Sở TT&TT | | |
| Ban hành kèm theo TT số ...../2022/TT-BTTTT | |
|  | |  |
| Ngày nhận báo cáo: Kỳ 6 tháng: Trước 05/9 năm báo cáo. Kỳ năm: Trước 05/3 năm tiếp theo. | | **Năm [[Nam]]** | | | | | | | Đơn vị nhận báo cáo: Cục PTTH&TTĐT | | |
|  | |  | | | | |
|  |  |  | |  |  | |  | |  | |  |
| **1. Số lượng giấy phép thiết trang thông tin điện tử tổng hợp:** | | | | | [[TongSoGPTTDT]] | | (giấy phép) | | |  | |
| *Trong đó* | | | | | | | |  |  | |  |
| 1.1. Số lượng giấy phép mới trong kỳ: | | | | | [[SoGPMoiTrongKy]] | |  | |  | |  |
| 1.2. Số lượng giấy phép đã được thực hiện: | | | | | [[SoGPDaThuHien]] | |  | |  | |  |
| **2. Số lượng giấy phép chia theo các nhóm** | | | | | | | |  |  | |  |
| *Theo nhóm tổ chức được cấp phép (1=2.1+2.2)* | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Doanh nghiệp: | | | | | [[SoGPDoanhNghiep]] | |  | |  | |  |
| 2.2. Cơ quan, tổ chức khác: | | | | | [[SoGPToChucKhac]] | |  | |  | |  |
| *Theo loại hình kinh tế của tổ chức được cấp phép (1=2.3+2.4+2.5)* | | | | | | | | | | | |
| 2.3. Nhà nước: | |  | |  | [[SoGPNhaNuoc]] | |  | |  | |  |
| 2.4. Ngoài nhà nước (trừ FDI): | | | | | [[SoGPNgoaiNhaNuoc]] | |  | |  | |  |
| 2.5. Có vốn đầu tư FDI: | | | | | [[SoGPCoVonDauTuFDI]] | |  | |  | |  |
| (Phụ biểu PTTH4-01.PB kèm theo) | | | | | | | | | | | |
| **TỔNG HỢP, LẬP BIỂU**  *(Thông tin người thực hiện)* | | | **KIỂM TRA BIỂU**  *(Thông tin người thực hiện)* | | | *..., ngày ... tháng ... năm 20...*  **GIÁM ĐỐC**  *(Ký điện tử)* | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *a) Khái niệm, phương pháp tính* | |  |  |  |  |
|  | **Số lượng giấy phép thiết lập trang TTĐT tổng hợp được cấp:** Là số lượng giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp được cơ quan có thẩm quyền cấp cho tổ chức /doanh nghiệp tính đến thời điểm cuối kỳ báo cáo đang còn hiệu lực.  **Trang thông tin điện tử tổng hợp:** Là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin tổng hợp trên cơ sở trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin chính thức và ghi rõ tên tác giả hoặc tên cơ quan của nguồn tin chính thức, thời gian đã đăng, phát thông tin đó. | | | | |
| *b) Cách ghi biểu* | | | | | |
|  | Ghi thông tin, số liệu theo hướng dẫn cụ thể trên biểu mẫu và phụ biểu. Thông tin trên phụ biểu là một căn cứ để tổng hợp dữ liệu lên biểu mẫu. | | | | |
|  | Trường hợp một tổ chức đã được cấp giấy phép, trong kỳ giấy phép đó được Sở TT&TT sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại thì chỉ tính là một giấy phép. | | | | |
|  | *Khi có sự thay đổi, Sở TT&TT cập nhật ngay sau khi có sự thay đổi hoặc cập nhật trong vòng 07 ngày (kể từ khi có thay đổi) lên CSDL thống kê của Bộ để đảm bảo hệ thống tổng hợp được thông tin cả địa bàn theo định dạng dữ liệu tại biểu mẫu này với số liệu cập nhật.* | | | | |
| *c) Nguồn dữ liệu* | | | | | |

Biểu được lập từ dữ liệu của Sở TT&TT phục vụ theo dõi sau cấp phép, cấp đăng ký.