THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 368/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2013

# QUYÉT ĐİNH <br> Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đổi ngoại giai đoạn 2013-2020 

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Thực hiện Kết luận số $16-\mathrm{KL} / \mathrm{TW}$ ngày 14 tháng 02 năm 2012 của Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của $B$ ộ trưởng $B$ ộ Thông tin và Truyền thông,

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình hành động của Chính phủ về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi là Chương trình hành động):

1. Phạm vi, đối tượng và thời gian thực hiện:

- Phạm vi, đối tượng: Chương trình hành động này quy định trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh), các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản trong việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.
- Thời gian thực hiện: Từ năm 2013 đến hết năm 2020.

2. Mục tiêu:

Tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại và hoạt động thông tin đối ngoại; bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của Chính phủ và tăng cường sự phối hợp trong công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới.

- Bảo đảm $100 \%$ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch hằng năm để thực hiện Chương trình hành động này.
- Bảo đảm đến năm 2015, $100 \%$ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có cán bộ chuyên trách về thông tin đối ngoại.
- $100 \%$ cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng trở lên và cán bộ làm công tác thông tin đối ngoại thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan báo chí, xuất bản được tập huấn, trang bị kiến thức cơ bản về thông tin đối ngoại.
- Người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp cận thông tin từ trong nước qua các phương thức thông tin đối ngoại.

3. Nội dung:
a) Ban hành Chương trình hành động về thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020 và kế hoạch công tác thông tin đối ngoại hằng năm.
b) Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại.
c) Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại.
d) Xây dựng các quy hoạch về thông tin đối ngoại, bao gồm quy hoạch báo chí đối ngoại, quy hoạch mạng lưới các cơ quan đại diện báo chí Việt Nam ở nước ngoài, quy hoạch các trung tâm văn hóa - thông tin Việt Nam ở nước ngoài...
đ) Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
e) Tồ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các sự kiện quảng bá hình ảnh Việt Nam.
g) Tổ chức quảng bá, giới thiệu hình ành đất nuớc, con người, các tiềm năng thế mạnh, các thành tựu về mọi mặt của Việt Nam đến với bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bằng các hình thức đa dạng, phong phú, đạt hiệu quả cao. Thông qua các hoạt động thông tin đối ngoại đẩy mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài.
h) Tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan báo chí và phóng viên nước ngoài thông tin về Việt Nam.
i) Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài trong các hoạt động thông tin đối ngoại.
k) Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình phục vụ công tác thông tin đối ngoại; đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thủ địch.
1) Tăng cường công tác tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới, lãnh thổ.
m) Định kỳ kiểm tra, đánh giá, tồ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.
4. Nguồn vốn thực hiện:

Ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn lụcc xã hội khác.
Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ và khả năng ngân sách, khả năng huy động vốn, Bộ Tài chính và các địa phương chủ động bố trí kinh phí để thực hiện Chương trình hành động.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại:

Chỉ đạo, định hướng các hoạt động trong Chương trình hành động này.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông:

- Xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách phục vụ công tác thông tin đối ngoại.
- Chủ trì xây dựng các Quy hoạch trong lĩnh vực thông tin đối ngoại trình Chính phủ phê duyệt.
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu thành lập và xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại, tạo nguồn hỗ trợ thực hiện công tác thông tin đối ngoại bền vững về trung và dài hạn, kết hợp nguồn ngân sách nhà nước với các nguồn lực xã hội hóa.
- Tổng hợp Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm của các Bộ, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tình và kết quả thực hiện kế hoạch để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
- Xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm của Chính phủ, trình Thủ tuớng Chính phủ phê duyệt, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí kinh phí thực hiện.
- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tình triển khai thực hiện Chương trình hành động.
- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình hành động.

3. Bộ Nội vụ:

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông kiện toàn bộ máy nhân sự để thực hiện công tác thông tin đối ngoại.

## 4. Bộ Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và Văn phòng Chính phủ, hằng năm bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước đề thực hiện các hoạt động thông tin đối ngoại theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.
5. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản căn cứ nội dung Chương trình hành động và Danh mục các nhóm nhiệm vụ và đề án thông tin đối ngoại kèm theo xây dựng Kế hoạch thông tin đối ngoại hằng năm, cân đối kinh phí của mình để thực hiện.

Điểu 3. Hiệu lực thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Trách nhiệm thi hành
Các Bộ truởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Thủ trưởng các tổ chức chính trị - xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

## Nơi nhận:

- Ban Bí thu Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Uy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;


Nguyễn Tấn Dũng

- Kiếm toán Nhà nước;
- Úy ban Trung ươn Mặt trận Tố quốc Việt Nam;
- Co quan Trung urong của các đoàn thề;
- Ban Chi đạo Công tác thông tin đối ngoai;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trọ lý TTCP, Cổng TTDT, các Vu, Cục, đơn vị trục thuộc, Công báo;
- Luru: Văn thu, QHQT (3b). м 240


## DANH MỤC

 phê dừ亻弋t Churong tă̛h hành động của Chính phủ vè̀ thông tin đối ngoại giai đoạn 2013-2020)

| STT | TÊN ĐĖ ÁN | CƠ QUAN CHU̇ TRİ | CƠ QUAN PHỐI HỢP | THỜI GIAN THƯCC HIẸN |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| I | Xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luât, cơ chế chính sách về thông tin đối ngoại |  |  |  |
| 1 | Tố chức điều tra, khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình trong nước và ngoài nước phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại | Bộ Ngoaai giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tinh, thành phố | Các Bộ, ngành, các Viện và tổ chức chính trị - xã hội liên quan | Hằng năm |
| 2 | Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước về lĩnh vực thông tin đối ngoại | Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao | Các Bộ, ngành, các Viện và tổ chức chính trị - xã hội liên quan | Hằng năm |
| 3 | Kiềm tra, đánh giá hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, các đề án, dự án thông tin đối ngoại của các Bộ, ngành, địa phương | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Ngoại giao, và các Bộ, ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố | Hằng năm |
| 4 | Nghiên cứu xây dựng đề án huy động các nguồn lực xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại, trong đó có việc xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan | 2013-2015 |


| 5 | Tổ chức nghiên cứu các điều kiện cần thiết để chuẩn bị xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển thông tin đối ngoại | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Tài chính | 2013 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| II | Đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại; biên soạn tài liệu phục vụ công tác thông tin đối ngoại |  | $\cdots$ |  |
| 1 | Tổ chức các khóa học đào tạo, tập huấn, bồi dương kiến thức thông tin đối ngoại cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ làm công tác thông tin đối ngoai | UBND các tỉnh, thành phố, các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao | Hằng năm |
| 2 | Xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu phục vụ công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức thông tin đối ngoại | Bộ Thông tin và Truyền thông, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, các trường đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý | Bộ Ngoại giao, các Bộ ngành liên quan, UBND các tỉnh, thành phố | Hằng năm |
| III | Hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam |  |  |  |
| 1 | Đẩy mạnh công tác xuất bản phục vụ thông tin đối ngoại và quảng bá xuất bản phẩm Việt Nam ra nước ngoài | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, các Bộ, ngành và các tồ chức liên quan | 2013-2020 |
| 2 | Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ các sự kiện chính trị - xã hội quan trọng và các sự kiện đối ngoại lón | Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, và các Bộ ngành liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản | Hằng năm |


| 3 | Tổ chức các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam ra nước ngoài | Các Bộ, ngành | Các đơn vì, tổ chức chính trị - xã hội liên quan | 2013-2020 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 4 | Quảng bá hình ảnh, tiềm năng đất nước thông qua các lễ hội văn hóa đặc sắc ở địa phương và các hoạt động trao đổi đoàn song phương và đa phương | UBND các tinhh, thành phố, các Bộ ngành | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liên quan | Hằng năm |
| 5 | Sản xuất các ấn phầm, các chương trình truyền hình giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh các mặt, nét văn hóa đạác sắc của các địa phương | UBND các tinh, thành phố | Bộ Văn hóa, Thề thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thồng và các Bộ, ngành có liên quan | Hằng năm |
| 6 | Xây dựng và thực hiện kế hoạch truyền thông giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam trong và ngoài nước | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao | Các Bộ, ngành, các co quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, các tồ chức chính trị - xã hội, các co quan báo chí, xuất bản | Hằng năm |
| 7 | Làm phim, xuất bản sách và các ấn phẩm về các chủ đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do báo chí ở Việt Nam | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an | Các Bộ, ngành liên quan, UBND các tình, thành phố | Hằng năm |
| 8 | Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam | Các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, xuất bản | UBND các tinh, thành phố, các co quan báo chí, xuất bản | Hằng năm |
| 9 | Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác phân giới, cắm mốc | Bộ Ngoại giao | Các Bộ, ngành liên quan, UBND các tinh, thành phố, các co quan báo chí, xuất bản | Hằng năm |


| 10 | Giới thiệu tiềm năng biển cùng những sản phẩm đạt Thương hiệu Biển Việt Nam ra nước ngoài | Bộ Tài nguyên và Môi trường | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh ven biển | 2013-2020 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 11 | Xây dựng, quảng bá hệ thống địa danh Việt Nam, hệ thống bản đồ điện tử phục vụ công tác tuyên truyền, bảo vệ chủ quyền quốc gia | Bộ Tài Nguyên và Môi trường | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, UBND các tỉnh biên giới | 2013-2020 |
| 12 | Xây dựng các cụm thông tin tại khu vực cửa khẩu biên giới phục vụ nhiệm vụ thông tin đối ngoại | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, UBND các tỉnh, thành phố | Các Bộ, ngành liên quan | 2013-2015 |
| 13 | Tổ chức và tham gia các hoạt động quảng bá tại các hội chợ, triển lãm và hội thảo quốc tế | Các Bộ, ngành, các tố chức chính trị - xã hội, UBND các tỉnh, thành phố | Các đơn vị liên quan | Hằng năm |
| 14 | Tăng cường hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí có uy tín trong khu vực và thế giới; tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên nước ngoài đến thăm và làm phim, viết bài, đưa tin về Việt Nam; hỗ trợ kiều bào trong các hoạt động quảng bá hình ảnh đất nước | Bộ Ngoại giao, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố | Các Bộ, ngành liên quan | Hằng năm |
| IV | Bố trí cán bộ, kiện toàn bộ máy thực hiện công tác thông tin đối ngoại; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, các phương tiện hoạt động thông tin đối ngoại |  |  |  |
| 1 | Nghiên cứu xây dựng hệ thống tùy viên báo chí tại một số địa bàn trọng điểm | Bộ Thông tin và Truyền thông, Bô Ngoai giao | Các Bộ, ngành liên quan | 2013-2015 |


| 2 | Bố trí tùy viên văn hóa tại các địa bàn trọng điểm | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lich | Các Bộ, ngành liên quan | 2013-2020 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3 | Xây dựng quy hoạch mạng lưới các Trung tâm văn hóa - thông tin của Việt Nam tại một số địa bàn trọng điểm | Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư | 2013-2020 |
| 4 | Nâng cao hiệ̉u quả công tác thông tin đối ngoại của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài | Bộ Ngoại giao | Bộ Thông tin và Truyền thông, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài | 2013-2020 |
| 5 | Quy hoạch mạng lưới đại diện của các cơ quan thông tấn, báo chí Việt Nam ở nước ngoài | Bộ Thông tin và Truyền thông | Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình | 2013-2015 |
| 6 | Xây dựng kênh phát thanh, truyền hình đối ngoại | Bộ Thông tin và Truyền thông | Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình | 2015 |
| 7 | Quy hoạch hệ thống báo chí đối ngoại, trong đó xây dựng báo đối ngoại quốc gia vào năm 2015 | Bộ Thông tin và Truyền thông | Các Bộ, ngành liên quan, các cơ quan báo chí, xuất bản, đài phát thanh, truyền hình, UBND các tỉnh, thành phố | 2015 |

