**PHỤ LỤC II: CÁC NGÀNH LIÊN QUAN ĐẾN KINH TẾ SỐ**

| **Tên ngành** | **Mã ngành\*[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- |
| **I. NGÀNH, LĨNH VỰC Kinh tế số ICT** | |
| **1. Hoạt động sản xuất phần cứng** |  |
| Sản xuất linh kiện điện tử | C 26100 |
| Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính | C 26200 |
| Sản xuất thiết bị truyền thông | C 26300 |
| Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng | C 26400 |
| Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển | C 26510 |
| Sản xuất thiết bị bức xạ, thiết bị điện tử trong y học, điện liệu pháp | C 26600 |
| Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học | C26800 |
| Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học | C 26700 |
| Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học | C 26800 |
| Sản xuất pin và ắc quy | C 27200 |
| Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học | C 27310 |
| Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác | C 27320 |
| Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại | C 27330 |
| Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu | C 28120 |
| Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính) | C 28170 |
| **2. Hoạt động sản xuất phần mềm** |  |
| Lập trình máy vi tính | J 62010 |
| Xuất bản phần mềm | J 58200 |
| **3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin** |  |
| Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính | J 62020 |
| Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính | J 62090 |
| Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học | C 33130 |
| Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi | S 95110 |
| Sửa chữa thiết bị liên lạc | S 95120 |
| Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng | S 95210 |
| **4. Hoạt động bán buôn, bán lẻ và phân phối công nghệ thông tin** |  |
| Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm | G 46510 |
| Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông | G 46520 |
| Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc trong các cửa hàng chuyên doanh (Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn) | G 474 (4741, 4742) |
| Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ | G 47830 |
| Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa hàng chuyên doanh | G 47737 |
| **5. Hoạt động Viễn thông** |  |
| Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông có dây | J 61101 |
| Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông có dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác | J 61102 |
| Hoạt động cung cấp trực tiếp dịch vụ viễn thông không dây | J 61201 |
| Hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông không dây sử dụng quyền truy cập hạ tầng viễn thông của đơn vị khác | J 61202 |
| Hoạt động viễn thông vệ tinh | J 61300 |
| Hoạt động của các điểm truy cập internet | J 61901 |
| Hoạt động viễn thông khác chưa được phân vào đâu | J 61909 |
| **II. NGÀNH, LĨNH VỰC LIÊN QUAN Kinh tế số nền tảng/internet** | |
| **1. Hoạt động dịch vụ thông tin** |  |
| Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan | J 63110 |
| Cổng thông tin | J 63120 |
| Hoạt động thông tấn | J 63910 |
| Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu | J 63990 |
| Dịch vụ nền tảng mạng xã hội, truyền thông trực tuyến (như Lotus.vn, ZingMe, Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, …) |  |
| Dịch vụ nền tảng tìm kiếm thông tin, phân tích dữ liệu trực tuyến (như cốc cốc search, Google search, Yahoo Search, Yandex, Baidu, …) |  |
| Dịch vụ nền tảng chia sẻ nội dung số (như Netflix, Spotify, Tiktok, Apple TV, Youtube, …) |  |
| Dịch vụ nền tảng kho ứng dụng số trực tuyến (như CH play, App store, Samsung store, …) |  |
| Dịch vụ nền tảng giao tiếp trực tuyến (như Zalo, Viber, Whatsapp, Telegram, Snapchat, Webex, Zoom, Google Meet, …) |  |
| Dịch vụ khác về thông tin, dữ liệu, cho thuê, chỉa sẻ qua mạng internet |  |
| **2. Hoạt động xuất bản trực tuyến** |  |
| Xuất bản sách trực tuyến | J 58111 |
| Xuất bản các danh mục chỉ dẫn và địa chỉ trực tuyến (bao gồm hoạt động cung cấp bản đồ số) | J 58121 |
| Xuất bản báo, tạp chí và các ấn phẩm định kỳ trực tuyến | J 58131 |
| Hoạt động xuất bản trực tuyến khác | J 58191 |
| **3. Hoạt động sản xuất phim, video, audio, phát thanh, truyền hình trực tuyến** |  |
| Hoạt động sản xuất phim video | J 59112 |
| Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình | J 59130 |
| Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc | J 59200 |
| Hoạt động cung cấp chương trình truyền hình cáp, truyền hình vệ tinh và các chương trình truyền hình thuê bao khác | J 60220 |
| Dịch vụ truyền hình trực trực tuyến (như VTV go, FPT go, ….) |  |
| Dịch vụ đọc sách trực tuyến (như |  |
| **4. Hoạt động dịch vụ qua mạng internet** |  |
| ***4.1 Hoạt động thương mại điện tử*** |  |
| Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet | G 47910 |
| Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu | G 47990 |
| Hoạt động các sàn thương mại điện tử (như vỏ sò, Postmart, senđỏ, Shopee, Amazone, Lazada, Alibaba, …) |  |
| Hoạt động dịch vụ thương mại điện tử khác |  |
| ***4.2 Hoạt động quảng cáo và nghiên cứu thị trường*** |  |
| Quảng cáo | M 73100 |
| Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận | M 73200 |
| Dịch vụ nền tảng quảng cáo, tiếp thị trực tuyến (như Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads, …) |  |
| Các hoạt động tìm kiếm, tra cứu, chia sẻ thông tin qua mạng internet khác |  |
| ***4.3 Dịch vụ qua internet trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm*** |  |
| Hoạt động trung gian tiền tệ khác | K 64190 |
| Hoạt động cấp tín dụng khác | K 64920 |
| Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội) | K 64990 |
| Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán | K 66120 |
| Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu | K 66190 |
| Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm | K 66220 |
| Hoạt động hỗ trợ khác cho bảo hiểm và bảo hiểm xã hội | K 66290 |
| Dịch vụ nền tảng tài chính điện tử, thanh toán trực tuyến (như ví điện tử, Momo, Vn pay, Viettel pay, VNPT pay, Samsung pay, Apple pay, Alipay, Paypal, Amazon pay, …) |  |
| Dịch vụ tín dụng điện tử, ngân hàng số (như cho vay qua app, cho vay tín chấp hoạt động trên mạng, ….) |  |
| Các dịch vụ tài chính điện tử, ngân hàng điện tử, bảo hiểm điện tử khác (dịch vụ fintech, …) |  |
| **5. Hoạt động nghiên cứu về kỹ thuật và công nghệ** |  |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học tự nhiên | M 72110 |
| Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ | M 72120 |
| Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác còn lại chưa được phân vào đâu | M 74909 |
| **6. Dịch vụ nền tảng và dịch vụ số khác trên mạng internet** |  |
| Dịch vụ nền tảng điện toán đám mây (như VNPY cloud, Viettel cloud, Google Cloud, Amazon cloud, IBM Cloud, Oracle Cloud, Microsoft Azure, …) |  |
| Dịch vụ nền tảng kinh tế hợp tác chia sẻ trực tuyến (như Bee (đặt xe, giao hàng nhanh), Grab (đặt xe, giao hàng nhanh, giao đồ ăn), Baemin (giao đồ ăn), Airbnb (dịch vụ lưu trú, chia sẻ căn hộ), Gojek (đặt xe, giao hàng nhanh, giao đồ ăn), Now (giao đồ ăn nhanh)) |  |
| Các dịch vụ khác trên mạng internet |  |

*(\*1) Các mã ngành kinh tế được nêu tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam*

1. \* *Các mã ngành kinh tế được nêu tại Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam* [↑](#footnote-ref-1)