**DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN**

**MỨC ĐỘ 3, 4 CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ**

 *(Ban hành kèm theo Quyết định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019*

*của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Lĩnh vực/Nhóm thủ tục/Dịch vụ công trực tuyến** | **Mức độ 3** | **Mức độ 4** |
| **A** | **Lĩnh vực khoa học và công nghệ** |
| **I** | **Nhóm thủ tục về nhiệm vụ khoa học và công nghệ** |
|  | Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ  | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ | 3 |  |
|  | Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư | 3 |  |
|  | Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước | 3 |  |
|  | Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước | 3 |  |
|  | Thủ tục công nhận là nhà khoa học đầu ngành | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký tham gia xét chọn giải thưởng Tạ Quang Bửu |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký thực hiện đề tài nghiên cứu cơ bản do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký thực tập, nghiên cứu ngắn hạn ở nước ngoài do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí Khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và nước ngoài đối với sáng chế và giống cây trồng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký tài trợ của nhà khoa học trẻ tài năng không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và các phòng thí nghiệm khác do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ | 3 |  |
| **II** | **Nhóm thủ tục về chuyển giao công nghệ** |
|  | Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ  | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ | 3 |  |
| **III** | **Nhóm thủ tục về đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ** |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ |  | 4 |
|  | Thủ tục thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ | 3 |  |
|  | Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài | 3 |  |
|  | Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài | 3 |  |
| **B** | **Lĩnh vực phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ** |
|  | Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu CNC hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày |  | 4 |
|  | Thủ tục nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu CNC Hòa Lạc |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc |  | 4 |
|  | Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc |  | 4 |
|  | Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc không thuộc diện cấp giấy phép lao động |  | 4 |
|  | Thủ tục nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm |  | 4 |
|  | Thủ tục tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động của các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại Khu CNC Hòa Lạc |  | 4 |
| **C** | **Lĩnh vực sở hữu trí tuệ** |
| **I** | **Nhóm thủ tục về đăng ký sở hữu công nghiệp** |
|  | Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt Nam | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt Nam | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký nhãn hiệu |  | 4 |
|  | Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp | 3 |  |
| **II** | **Nhóm thủ tục về duy trì, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, khiếu nại về sở hữu công nghiệp** |
|  | Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ | 3 |  |
|  | Yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ |  | 4 |
|  | Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp lại/cấp phó văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế | 3 |  |
|  | Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc | 3 |  |
|  | Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp | 3 |  |
| **III** | **Nhóm thủ tục về giám định sở hữu công nghiệp** |
|  | Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp | 3 |  |
| **IV** | **Nhóm thủ tục về đại diện sở hữu công nghiệp** |
|  | Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
|  | Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp | 3 |  |
| **D** | **Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ** |
|  | Thủ tục khai báo chất phóng xạ |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp giấy khai báo chất thải phóng xạ |  | 4 |
|  | Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xây dựng cơ sở bức xạ) |  | 4 |
|  | Thủ tục khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử |  | 4 |
|  | Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử |  | 4 |
|  | Thủ tục cấp sửa đổi giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ |  | 4 |
| **E** | **Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng** |
|  | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch |  | 4 |
|  | **Tổng cộng** | **52** | **28** |