**Phụ lục số 01**

**DANH SÁCH TTHC TIẾP NHẬN, XỬ LÝ HỒ SƠ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA**

**ĐIỆN TỬ CỦA CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TTHC** | **Tên TTHC** | **Mức độ** |
|  | 1.009463 | Thoả thuận về nội dung liên quan đến ĐTNĐ đối với công trình không thuộc KCHT ĐTNĐ và các hoạt động trên ĐTNĐ | 2 |
|  | 1.009460 | Công bố đóng luồng đường thuỷ nội địa khi không còn nhu cầu khai thác sử dụng (đối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia) | 2 |
|  | 1.009465 | Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông  | 2 |
|  | 1.009464 | Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa  | 2 |
|  | 1.009462 | Thoả thuận thông số kỹ thuật xây dựng cảng thuỷ nội địa  | 2 |
|  | 1.009461 | Thông báo luồng ĐTNĐ chuyên dùng  | 2 |
|  | 1.009459 | Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương | 2 |
|  | 1.009458 | Công bố hoạt động cảng thủy nội địa (đối với cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài) | 2 |
|  | 1.006391 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác | 2 |
|  | 1.004088 | Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa  | 2 |
|  | 1.004047 | Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa  | 2 |
|  | 1.004036 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa  | 2 |
|  | 2.001711 | Đăng ký lại phuơng tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật | 2 |
|  | 1.004002 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện | 2 |
|  | 1.003970 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện | 2 |
|  | 1.003930 | Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện | 2 |
|  | 2.001659 | Xóa đăng ký phương tiện | 2 |
|  | 1.000344 | Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009456 | Công bố hoạt động cảng thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009450 | Công bố đóng khu neo đậu | 2 |
|  | 1.009449 | Công bố hoạt động khu neo đậu | 2 |
|  | 1.009448 | Thiết lập khu neo đậu | 2 |
|  | 1.009447 | Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009446 | Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009444 | Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009445 | Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa | 2 |
|  | 1.009443 | Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu | 2 |
|  | 1.009442 | Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng đường thủy nội địa | 2 |
|  | 2.001219 | Chấp thuận hoạt động vui chơi, giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải | 2 |
|  | 2.002001 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội đối với cơ sở từ loại 3 trở lên trong phạm vi toàn quốc | 4 |
|  | 2.001998 | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (đối với cơ sở từ loại 3 trở lên trong phạm vi toàn quốc) | 4 |
|  | 1.003135 | Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt | 4 |
|  | 1.004261 | Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phuơng tiện | 4 |
|  | 1.004259 | Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện | 4 |
|  | 1.004242 | Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa  | 4 |

**Phụ lục số 02**

**DANH SÁCH TTHC MỨC ĐỘ 4 NỘP HỒ SƠ TRÊN CỔNG DVC TRỰC TUYẾN**

**CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TTHC** | **Tên TTHC** | **Mức độ** |
|  | 2.002001 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội đối với cơ sở từ loại 3 trở lên trong phạm vi toàn quốc | 4 |
|  | 2.001998 | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa (đối với cơ sở từ loại 3 trở lên trong phạm vi toàn quốc) | 4 |
|  | 1.003135 | Cấp, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa hạng nhất, hạng nhì trong phạm vi toàn quốc; Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn từ hạng tư trở lên, máy trưởng từ hạng ba trở lên đối với các cơ sở dạy nghề trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và chứng chỉ chuyên môn đặc biệt | 4 |
|  | 1.004261 | Cấp Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phuơng tiện | 4 |
|  | 1.004259 | Cấp lại Giấy phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia cho phương tiện | 4 |
|  | 1.004242 | Công bố lại hoạt động cảng thủy nội địa  | 4 |

**Phụ lục số 03**

**DANH SÁCH TTHC MỨC ĐỘ 4 NỘP HỒ SƠ TRÊN CỔNG MỘT CỬA**

**QUỐC GIA ASEAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã TTHC** | **Tên TTHC** | **Mức độ** |
|  | 1.009441 | Thủ tục điện tử đối với phuơng tiện thuỷ nội địa Việt Nam, Campuchia xuất cảnh rời cảng thuỷ nội địa Việt Nam | 4 |
|  | 1.009440 | Thủ tục điện tử đối với phuơng tiện thuỷ nội địa Việt Nam, Campuchia nhập cảnh vào cảng thuỷ nội địa Việt Nam | 4 |
|  | 1.004028 | Thủ tục đối với tàu biển vào cảng thuỷ nội địa | 4 |
|  | 1.004004 | Thủ tục đối với tàu biển rời cảng thuỷ nội địa | 4 |