CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM  **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**

*Quảng Bình, ngày tháng 6 năm 2019*

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA**

**CẢNG VỤ HÀNG HẢI QUẢNG BÌNH**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Căn cứ pháp lý** | **Hình thức thủ tục** | | | **Phòng thụ lý** |
| **Bằng thủ công** | **Bằng điện tử** | |
| **Cấp độ 3** | **Cấp độ 4** |
| 1 | Thủ tục tàu biển nhập cảnh | Điều 89- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 2 | Thủ tục tàu biển xuất cảnh | Điều 90- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 3 | Thủ tục tàu biển nhập cảnh cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển VN | Điều 91- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 4 | Thủ tục tàu biển xuất cảnh, cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển VN | Điều 91- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 5 | Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển VN | Điều 91- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 6 | Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển VN | Điều 91- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 7 | Thủ tục tàu biển quá cảnh | Điều 92- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 8 | Thủ tục tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh cảng biển tại khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó | Điều 93- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | PC |
| 9 | Thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển và tàu biển Việt Nam đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam (bao gồm tàu VR-SB) | Điều 94- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X  (Trừ tàu VR-SB) |  | PC |
| 10 | Thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam  (bao gồm tàu VR-SB) | Điều 96- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X  (Trừ tàu VR-SB) |  | PC |
| 11 | Thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng và tàu biển nước ngoài đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam | Điều 95- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 12 | Thủ tục tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng để đến cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài | Điều 97- NĐ 58/2017/NĐ-CP |  | X |  | PC |
| 13 | Thủ tục tàu biển đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cải chạy thử | Điều 98- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 14 | Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biển (trừ tàu VR-SB) | Điều 99- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | PC |
| 15 | Thủ tục cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển (trừ tàu VR-SB) | Điều 100- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | PC |
| 16 | Thủ tục công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải | Điều 54- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 17 | Thủ tục công bố thông báo hàng hải về phân luồng giao thông hàng hải hoặc hạn chế lưu thông, tạm ngừng hoạt động của luồng hàng hải | Điều 56- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 18 | Công bố thông báo hàng hải về các thông tin truyền phát lại, thông tin chỉ dẫn hàng hải liên quan đến hoạt động hàng hải | Điều 57- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 19 | Thủ tục chấp thuận việc cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biển | Khoản 3- Điều 110-  NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 20 | Thủ tục cho phép thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biển nếu có thể ảnh hưởng đến phương án phòng, chống cháy, nổ | Khoản 9- Điều 113-  NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 21 | Thủ tục cho phép tàu thuyền hoạt động trong vùng nước cảng biển | Điểm e, khoản 2 và khoản 3 Điều 62-  NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | PC |
| 22 | Thủ tục đối với tàu neo chờ của tàu thuyền | Điều 66- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | PC |
| 23 | Thủ tục phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải | Điều 08- NĐ 58/2017/NĐ-CP  Và NĐ 159/2018/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 24 | Thủ tục tạm giữ tàu biển để điều tra tai nạn hàng hải | Điều 70- NĐ 58/2017/NĐ-CP | X |  |  | AT |
| 25 | Thủ tục thẩm định - phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển | Điều 7- Chương III-  TT 27/2011/TT-BGTVT | X |  |  | AT |
| 26 | Thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải | Chương II- TT 30/2016/TT-BGTVT | X |  |  | AT  PC |
| 27 | Thủ tục cấp Giấy phép vận tải biển nội địa | Mục 3- Chương II-  TT 50/2016/TT-BGTVT | X |  |  | PC |
| 28 | Thủ tục cấp sổ thuyền viên | Điều 53- TT 23/2017/TT-BGTVT |  | X |  | PC |
| 29 | Thủ tục cấp lại sổ thuyền viên | Điều 54- TT 23/2017/TT-BGTVT |  | X |  | PC |
|  |  |  |  |  |  |  |