**21 Tiểu phẩm tuyên truyền pháp luật mới**

**(phạm vi Đề án 471)**

**---------------------------**

**Tiểu phẩm 1 “ĐIỆN THOẠI QUẢNG CÁO”**

* “Bình ơi, sáng nay thấy sếp Sơn nhắc về báo cáo liên quan đến dự án đầu tư của Công ty đấy, tình hình đến đâu rồi? chuẩn bị tinh thần còn báo cáo sếp đấy!”.

Vừa ngồi vào bàn làm việc chưa kịp lấy lại hơi sau khi chạy đi lo giấy tờ dự án trên Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội về thì Liên – cô bạn đồng nghiệp ngồi kế bên đã ngoái cổ sang hỏi Bình về tiến độ Báo cáo mà Bình đang phụ trách.

* “Đang xoắn hết cả lên đây bà ơi, chưa đâu vào đâu mà còn mấy cái báo cáo nữa cũng đang đến hạn đây” - Bình quay sang trả lời Liên với giọng nói thều thào mệt mỏi vì căng thẳng và thiếu ngủ.

Bình là nhân viên kinh doanh có thâm niên tại Công ty. Thời điểm cuối năm Công ty đang chạy doanh số để cạnh tranh với các đối thủ trên cùng thị trường nên dù được đánh giá là người nhanh nhẹn, có năng lực lẫn kinh nghiệm, nhưng Bình vẫn cảm thấy quá tải khi liên tục phải lo chạy các dự án cho kịp tiến độ trước khi kết thúc năm cũ. Đặc biệt đối với phòng kinh doanh của Bình, nhân viên ở phòng trong thời gian này liên tục phải chịu “bão” tin nhắn, cuộc gọi của khách hàng và đối tác để chốt sale. Trả lời Liên xong thì Bình lại tiếp tục guồng quay với chồng báo cáo cần phải hoàn thành sớm.

Đang căng thẳng và lo lắng vì phải tập trung xử lý cho kịp thời hạn thì chuông điện thoại của Bình reo lên:

* “Alo, a Bình có phải không ạ?”.

Một giọng nói nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia vang lên khiến Bình không khỏi tò mò nhưng Bình vẫn trả lời:

* “Vâng, xin hỏi ai đang gọi đấy ạ?”
* “Dạ, em là Duyên. Em bên Công ty Bất động sản Bình Gia. Em gọi điện để thông báo cho anh về dự án nhà ở cao cấp tại Khu đô thị Modern Land Đông Anh sắp mở bán vào chủ nhật tuần này. Nếu anh quan tâm, em xin mời anh qua xem dự án bên em ạ”.

Nghe thấy vậy, Bình liền trả lời:

* “Dự án bất động sản à? Anh không có nhu cầu, để khi khác em nhé” - Bình thấy chút phiền phức.

Đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nài nỉ:

* “Anh ơi anh cứ nghe em ít phút thôi, giá cả tại dự án bên em hiện đang rất hợp lý, tương lai có thể lên giá rất cao. Thời điểm rồi Covid nên bên em có nhiều chương trình ưu đãi hỗ trợ, nếu a muốn đầu tư thì đây là thời điểm …” – Giọng bên kia vẫn tiếp tục kiên trì.

Bình trả lời:

* “Uhm..em ơi, anh không có nhu cầu, anh đang bận lắm, chào em nhé” – Bình chực dập máy luôn.

Đầu dây bên kia lại tiếp tục:

* “Anh ơi anh tham gia dự án bên em sẽ có cơ hội nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn đấy ạ, một voucher nghỉ dưỡng…”. Đầu dây bên kia vẫn cố gắng tiếp tục câu chuyện.

Bình bực mình nói:

* “Thôi em nhé, a đang bận”. Bình vội cướp lời và dập máy để kết thúc câu chuyện.

Nhìn Bình dập máy rồi thờ dài, Liên tếu táo quay sang hỏi:

* “Sao thế? Lại thêm Deadline à ?”

Thấy Liên nói, Bình liền trả lởi:

* “Thôi, xin bà. Từng này Deadline đã đủ ngập lụt rồi! Đang nước sôi lửa bỏng thì lại điện thoại quảng cáo mời mua nhà. Chả hiểu bên mấy công ty bất động sản lấy đâu ra số mình mà gọi mời chào đầu tư nữa, đã thế còn toàn gọi cái giờ oái ăm như giờ đang làm việc, giờ nghỉ trưa. Mấy bên này nó chả chừa giờ giấc nào cả haizzz”.

Bình vừa trả lời vừa nghĩ lý do từ đâu mà bên Công ty bất động sản Bình Gia có số của mình để quảng cáo mời chào. Nghĩ một lúc Bình mới nhớ ra, cách đây mấy tháng, hai vợ chồng Bình sau 05 năm bươn chải, tích góp thì cùng đủ tiền mua một căn hộ chung cư tại khu vực Cầu Giấy – Hà Nội. Căn hộ chỉ có diện tích 70m2 thôi nhưng là mồ hôi, công sức của hai vợ chồng tích góp được cùng với sự hỗ trợ, vay mượn của hai bên nội ngoại và ngân hàng. Để có được căn nhà này, hai vợ chồng đã đánh đổi rất nhiều thứ cũng như phải chịu nhiều áp lực. Đó là lý do mà trong thời gian này, dù rất căng thẳng và nhiều áp nhưng anh vẫn cố gắng để hoàn thành tốt công việc, cuối năm có tiền thưởng còn trả nợ ngân hàng chứ chưa nói đến có tiền dư giả để đầu tư bất động sản. Có lẽ số điện thoại anh đã được bên bán chia sẻ cho các Công ty Bất động sản và liệt kê anh vào danh sách các nhà đầu tư có nhu cầu mua bán bất động sản để quảng cáo, giới thiệu.

Nhìn Bình đang trầm tư và liên tục thở dài, Liên liền chia sẻ:

* “Thế ông đã biết Chính phủ mới ban hành Nghị định số 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác, trong đó có điều chỉnh đối với các cuộc gọi điện thoại quảng cáo như vừa rồi ông nhận được chưa”.
* “Thật sao? Có quy định về điện thoại quảng cáo à? Cụ thể như thế nào?
* “Uhm, đối với các cuộc gọi điện thoại quảng cáo như ông mới nhận được thì nguyên tắc gọi điện quảng cáo là phải chấm dứt thực hiện gọi điện thoại quảng cáo ngay sau khi nhận được yêu cầu từ chối từ người nghe và chỉ được gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp có thỏa thuận khác với ông thôi. Do đó, nếu ông từ chối nhận hoặc nghe các cuộc điện thoại quảng cáo ngày từ đầu thì bên quảng cáo phải có trách nhiệm chấm dứt ngay việc tiếp tục gọi điện thoại quảng cáo đến ông. Riêng đối với hành vi gọi điện thoại quảng cáo ngoài giờ quy định mà không có sự thỏa thuận hoặc đồng ý của ông thì bên quảng cáo có thể bị xử phạt tiền lên đến 30 triệu đồng nhé.” - Nhìn Bình chăm chú lắng nghe nên Liên hào hứng giải thích thêm.
* “Vậy nếu tôi muốn chặn hành vi gọi điện quảng cáo để tránh bị làm phiền thì như thế nào?” - Bình vội vàng hỏi.
* “Đầu tiên ông nên đăng ký không chấp nhận bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo nào (Danh sách không quảng cáo – DoNotCall). Khi đăng ký danh sách này thì bên quảng cáo, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet không được phép gọi điện thoại quảng cáo, gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, gửi tin nhắn quảng cáo tới bất kỳ số điện thoại nào trong Danh sách không quảng cáo. Sau đó, ông có thể chuyển các cuộc gọi quảng cáo làm phiền này về hệ thống tiếp nhận phản ánh tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác của Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục an toàn thông tin) hoặc của các tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, thư điện tử”
* “Hay quá nhỉ, thế để tôi đăng ký luôn” – Bình vừa bấm điện thoại vừa gật gù
* “Ừ đăng ký đi, nhanh còn xử lý tiếp đống báo cáo trên bàn ông đi, chút nữa sếp Sơn ra hỏi lại chưa xong là mệt đấy”.

Nói xong Liên liền quay lại bàn làm việc, để lại Bình trở lại với núi công việc của mình.

**Tiểu phẩm 2 “NGUYÊN TẮC GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO”**

Hôm nay, Mai rời công ty sớm hơn mọi khi để kịp đón các con về nhà sớm vì có bà ngoại ở quê lên chơi. Mai chưa kịp dựng chân chống xe máy thì Trung – cậu con trai lớn năm nay học lớp 8 đang ngồi sau xe đã nhảy xuống, làm đầu xe máy lắc lư. Bị bất ngờ nên Mai bực mình, quát con ầm ĩ lên:

- Trung, con làm sao thế! Phải từ từ chứ, suýt nữa thì mẹ ngã! Con lúc nào cũng hấp tấp!

Trung nhìn mẹ, có vẻ ngạc nhiên khi thấy mẹ cáu. Trung cứ đứng đó chau mày, nó nhìn mẹ:

- Con có làm gì đâu! Mà con nhảy như vậy có gì là nguy hiểm đâu, nhẹ thôi mà. Nhưng mẹ hôm nay làm sao ý, hay nói to, động tý là quát con!

Mai đang bực, thấy con nói vậy, càng thấy tức hơn:

- Giỏi nhỉ, giờ cũng lý sự với cả mẹ cơ đấy! Ai nuôi con lớn thế này hả Trung!

Bà ngoài - mẹ Mai đang dọn dẹp trong phòng bếp. Nghe có tiếng xe máy và giọng của Mai, bà vội mở cửa ngó ra ngoài:

- Có chuyện gì mà hai mẹ con nói với nhau to thế! Nào, Trung vào đây bà xem, chà, dạo này phổng ghê, trông lớn hẳn lên!

Trung đi vào nhà, để ba lô lên tủ đồ, cậu chào bà nhưng mặt bí xị:

- Cháu chào bà, cháu cũng chả biết mẹ cháu tức gì mà cháu vừa nhảy từ xe xuống, có sao đâu mà mẹ cứ nói, mà còn nói nhiều nữa chứ!

Bà ngoại cười nói vỗ về:

- Ừ, có lẽ ở công ty cuối năm nhiều việc, nên đâm ra hay cáu bẳn cháu ạ! Mà bà thấy mẹ cáu tý cũng được, có sao đâu. Ngày xưa mẹ cháu vốn ít nói lắm, hay giờ nói bù, kệ mẹ, lên nhà thay đồ ra rồi ăn cơm, còn học bài nữa. Bà biết Trung của bà thích bánh tẻ lắm, nên hôm nay ra chơi bà bảo dì út đặt bánh cho con đây!

Trung hớn hở:

- Bánh tẻ ạ bà, cháu thích lắm! Ở đâu bà, bà luộc chưa! Rồi Trung ra tủ bếp như muốn tìm để thử món đặc sản quê ngoại.

Bà ngoại cười:

- Bà luộc kia rồi, nhưng lên thay đồ rồi rửa tay sạch sẽ đã con ạ! Lên nhà làm đi, giờ bà dọn cơm, dọn bánh ra ngay đây!

Vừa lúc đó, Minh – Chồng Mai đi từ tầng 2 đi xuống, giọng anh sang sảng:

- Hai mẹ con có chuyện gì mà ầm ĩ lên thế!

Mai đang cởi giầy, nghe chồng nói vậy cũng chẳng trả lời, liền cầm túi xác về phòng. Vừa vào đến phòng Mai liên chạy ngay đến máy tính mở ra làm việc.

Minh thấy Mai không nói gì, liền đi vào phòng theo, cất tiếng hỏi:

* Hôm nay mẹ lên em phải vui vẻ chứ, sao vừa về đã mặt nặng mày nhẹ với anh thế. Hôm nay em ở công ty lại có chuyện gì à. Nói anh nghe xem nào?

Không thấy vợ nói gì, Minh tỉ tê lại gần:

* Nào kể anh nghe xem nào? Có chuyện gì xem anh giúp được gì em không?

Thấy chồng quan tâm hỏi han, lúc này Mai cũng đã trấn tĩnh lại, quay người lại nói với chồng: em thì đang bực mình về chuyện của công ty, lúc đón thằng con thì đang loay hoay dựng xe nó đã nhảy phốc xuống, suýt ngã, bực mình quá!

Anh Minh nhìn vợ cười:

- Nhưng không sao chứ gì, thế thì nhẹ nhàng nhắc con thôi. Mà anh nghĩ chắc em còn chuyện của công ty nữa chứ gì? Nào nói anh nghe xem có chuyện gì, anh giúp em?

Thấy vậy Mai kể lại chuyện xảy ra tại công ty sáng này. Chẳng là sáng nay cả phòng Mai nhận được lệnh của Giám đốc trong tuần đầu tiên của tháng 12 phải thực hiện chiến lược quảng cáo sản phẩm mới cho công ty. Vì vậy phòng Mai đã lên kế hoạch thực hiện quảng cáo thông qua các phương tiện truyền thông, gửi quảng cáo sản phẩm qua tin nhắn và thư điện tử cho khác hàng. Nên anh thấy đấy, giờ em phải gửi thư quảng cáo và tin nhắn quảng cáo cho khách hàng đây này. Cuối năm bao nhiêu là việc mà còn thêm việc này nữa chứ.

Thấy vợ chuẩn bị quay lại làm việc, Minh liền hỏi:

* Em định thư quảng cáo và tin nhắn quảng cáo cho khách hàng vào giờ này á. Em đã đọc quy định mới của pháp luật hay chưa?

Thấy chồng nói vậy, Mai liền hỏi:

* Quy định gì hả anh, muốn gửi thư quảng cáo và tin nhắn quảng cáo cho khách hàng giờ nào mà chẳng được.

Thấy Mai nói vậy, Minh liên bảo:

* Em ngồi ra cho anh mượn máy tính một lúc. Hí hoáy 1 lúc. Minh nói:
* Em nhìn đây này. Cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 của Chính phủ quy định các nguyên tắc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo trong đó có nói rõ “Chỉ được gửi tin nhắn trong khoảng thời gian từ 07 giờ đến 22 giờ mỗi ngày, gọi điện thoại quảng cáo từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng”.

Minh lại nói tiếp:

* Đấy em xem, pháp luật quy định việc gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo cũng phải đúng giờ chứ có phải gửi linh tinh được đâu. Em mà gửi linh tinh, cẩn thận lại bị phạt đấy.

Minh lại nói tiếp:

* Còn nữa đây này, em nghe nhé:

“Mỗi Người quảng cáo không được phép gửi quá 03 tin nhắn quảng cáo tới một số điện thoại, 03 thư điện tử quảng cáo tới một địa chỉ thư điện tử, 01 cuộc gọi điện thoại quảng cáo tới một số điện thoại trong vòng 24 giờ trừ trường hợp đã có thỏa thuận khác với Người sử dụng.

Nội dung quảng cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.

Chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo khi đã được cấp tên định danh và không được phép sử dụng số điện thoại để gửi tin nhắn quảng cáo hoặc gọi điện thoại quảng cáo”.

Thấy Minh đọc một loạt quy định mới mà giờ mình mới được nghe, Mai liền hốt hoảng hỏi:

* Đây là quy định mới hả anh, chết thôi em phải gọi điện ngay cho mấy em cùng phòng để bảo dừng lại đã, Mai đến công ty phải xây dựng lại phương án quảng cáo mới thôi.

Gọi điện cho mấy em cùng phòng xong, Mai liên quay lại ôm Minh:

* Cám ơn anh nhiều, nêu anh không nhắc em sớm có khi phòng em vi phạm pháp luật cả đám ấy chứ.

Minh đưa tay lên cốc đầu Mai:

* Từ giờ em làm cái gì cũng phải nghiên cứu kỹ chút nhé, cái gì không biết thì hỏi, Công việc ở công ty nếu một mình không giải quyết được thì nói với anh, với mọi người, chứ đừng tự mình làm như thế nữa nhé.

Mai gật đầu nói:

* Vâng em biết rồi. Em sẽ cần thận hơn.

Rồi sau đó, cả 2 vợ chồng cùng nhau xuống phụ giúp mẹ chuẩn bị nốt bữa cơm tối. Đã lâu rồi cả nhà mới có bữa cơm quây quần cùng bà ngoại.

**Tiếu phẩm 3 “CẢNH GIÁC…”**

Lan là sinh viên năm thứ 3 của trường Học Viện Ngoại Giao. Là một sinh viên năng nổ nên Lan đã cùng một số bạn tham gia làm thêm một số công việc để có thêm thu nhập cũng như có thêm kinh nghiệm để sau khi ra trường khỏi phải bỡ ngỡ. Sau khi tan học, Lan cùng các bạn tụ tập ở cổng trưởng để bàn tìm công việc mới.

Đang lững thững đi bộ ra cổng trưởng, Lan bị tiếng gọi của Tùng làm cho giật mình:

* Này, dạo này bà làm cái gì mà tôi gọi mấy lần không thấy trả lời thế? Thế thi cử thế nào? Đã xong chưa? Đã biết điểm chưa?

Thấy Tùng hỏi một tràng câu hỏi, Lan nhăn mày nói:

* Mày hỏi thế làm sao mà tao trả lời được. Mấy hôm rồi máy điện thoại tao hỏng, có liên lạc được với ai đâu. Hôm nay mới vừa sửa xong đây này.

Lan nói tiếp:

* Thế mày thi thế nào? Tao làm bài cũng được, chắc qua kỳ này thôi.

Lan và Tùng đang nói chuyện với nhau thì Hà và Mai đến. Cả bốn rất thân với nhau, hôm nay hẹn với nhau để cùng đi kiếm việc trong đợt nghỉ hè này. Thấy các bạn, Tùng cất lời nói:

- Gớm hai bà để tôi và Lan chờ hơi bị lâu đấy nhé. Các bà phải biết thời giờ của tôi là vàng là bạc mà cứ như thế này thì chết. May chỉ có Lan là lúc nào cũng đúng giờ. Nào, chúng ta ra quán nước bên đường đi ngồi bàn đi, chứ ai đứng giữa đường giữa trường thế này?

Vừa nói, Tùng vừa đi vừa kéo tay Lan, thấy vậy Hà nói:

- Gớm cái ông này, ông thì lúc nào chỉ có Lan thôi, Lan là nhất còn bọn tôi thì lúc nào cũng bị cho ra rìa. Đấy Mai nhìn kia, hai ông bà kia nắm tay nhau tình cảm chưa?

Thấy Hà đùa, Mai cũng hùa vào đùa theo:;

* Thì bà không thấy ah, cái Lan mà ở đâu, bà chỉ nhìn quanh đâu đấy là thấy ngay thằng Tùng. Thôi chúng ra ra quán nước đi

Cả bốn cùng nhau kéo ra quán nước ngồi, vừa gọi nước Tùng vừa qua lại hỏi:

* Thế các bà đã tìm được việc nào chưa? Hôm qua tôi có nghiên cứu mấy tờ báo nhưng nói chung tìm việc bây giờ khó quá. Mà sinh viên như bọn mình việc thì cũng nhiều nhưng lương thấp lắm, chẳng có việc nào ra hồn cả.

Tùng vừa nói vừa đưa nước cho các bạn, tiện tay mở thêm mấy gói bim bim.

Mai vừa cần nước vừa nói: Ừ tớ cũng tìm trên mạng đấy, có gọi điện hỏi nhưng họ trả lương cho sinh viên thấp thật đấy, có 13 nghìn một giờ cho việc đứng bán hàng đấy. Mà họ còn yêu cầu ngoại hình phải ưa nhìn cơ. Trong nhóm mình chỉ mỗi cái Lan hình thức nhìn còn được chứ bọn tao thì…

Nói đến đây Mai dừng lời, cầm cái bim bim cho vào miệng nhai.

Đang ngồi bàn, thì bác bán nước quay ra hỏi:

* Các cháu đang cần tìm việc à. Vừa này ngồi nghe các cháu nói nên bác biết. Thế đã tìm được việc nào chưa? Nếu chưa thì bác giới thiệu cho, việc vừa nhà mà lương thì cũng tạm tạm. Bác thấy có thể hợp với mấy cháu đấy.

Thấy bác bán nước nói vậy, cả bốn đều quay lại hỏi:

* Việc gì thế hả bác? Bác giới thiệu cho bọn cháu với ạ.

Bác bác nước liền nói:

* À bác có thằng cháu, cũng là sinh viên đi kiếm việc làm thêm như các cháu đây này. Bác chỉ thấy nó ngồi ở nhà làm việc trên máy tính mà cũng có tiền. Thấy đâu nó bảo là chuyên đi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo giới thiệu sản phẩm cho một công ty nào đó. Các cháu nếu cần để bác gọi nó ra nó giới thiệu cho mà đăng ký làm.

Thấy công việc nhàn chỉ cần gọi điện, nhắn tin và gửi thư Lan và các bạn đều thấy rất thú vị. Nhưng vì tính cảnh giác và cẩn thận nên Lan trả lời:

* Dạ cháu cám ơn bác, Bác để chúng cháu tìm hiểu thêm đã ạ. Có gì bọn cháu qua lại nhờ bác ạ.

Rồi Tùng đứng lên gửi tiền nước, cả bốn cùng nhau ra về. Trước khi ra về Lan quay lại nói:

* Này các cậu để tớ tìm hiểu thêm đã nhé. Công việc đấy có vẻ hay đấy, lại còn hợp với sinh viên bọn mình nữa. Nhưng vẫn phải tìm hiểu cẩn thận. Để tớ về hỏi ông anh tớ, có gì tớ thông tin nhé.

Sau khi từ trường về, Lan vẫn mải suy nghĩ về công việc bà bán nước giới thiệu. Để giải đáp các khúc mắc của mình, Tùng liền phóng xe đến gặp Hoàng, anh họ Lan hiện đang làm pháp chế tại một công ty cung cấp dịch vụ viễn thông.

Thấy Lan đến, Hoàng liền ra mở cồng:

* Chào cô em, hôm nay sao rảnh rỗi đến thăm anh thế này? Dạo này học hành tốt chứ?

Lan vừa chào anh, vừa dắt xe vào nhà:

* Dạ, em vẫn vậy anh. Hôm nay em đến có việc muốn hỏi anh ạ?

Thấy Lan nói, Hoàng trả lời:

* Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe xem nào?

Vừa nhận chén nước từ tay Hoàng, Lan kể lại câu chuyện của nhóm bạn tại quán nước. Nghe Lan kể xong, Hoàng liền nói:

* Em cảnh giác thế là đúng đấy, gần đây có rất nhiều doanh nghiệp thuê sinh viên để làm việc này. Tuy nhiên khi làm các em phải lưu ý rất nhiều, vì hiện nay Chính phủ đã ban hành Nghị định mới quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác và quy định về quảng cáo bằng tin nhắn (SMS, MMS, USSD), thư điện tử và gọi điện thoại; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân và bổ sung quy định xử lý vi phạm hành chính về tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Hoàng nói tiếp:

Bên cạnh đó Nghị định cũng quy định:

“ Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng khi chưa được người sử dụng đồng ý một cách rõ ràng; Gọi điện thoại quảng cáo đến người sử dụng đã từ chối nhận cuộc gọi quảng cáo; Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo khi người sử dụng đã từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo.

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Thực hiện quá 01 cuộc gọi quảng cáo tới 01 số điện thoại trong vòng 24 giờ mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; Gọi điện thoại quảng cáo ngoài khoảng thời gian từ 08 giờ đến 17 giờ mỗi ngày mà không có thỏa thuận khác với người sử dụng; Không có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo; Không cung cấp cho người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối cuộc gọi quảng cáo, tin nhắn đăng ký quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo không đúng quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông; Gửi bất kỳ tin nhắn đăng ký quảng cáo nào đến các số điện thoại nằm trong Danh sách không quảng cáo”.

Thấy vẻ mặt Lan thay đổi, Hoàng nói tiếp:

* Cũng may em hỏi anh sớm, nói chung e muốn tìm việc thì cũng phải hiểu rõ công việc nhé, việc thuê sinh viên để gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo giới thiệu sản phẩm thì không vấn đề gì nhưng các em phải hiểu rõ các quy định, trình tự thực hiện như thế nào? Nếu không sẽ bị vi phạm pháp luật đấy.

Lan trả lời:

* Dạ em biết rồi, em cám ơn anh ạ. May mà em hỏi anh.

Hoàng nói tiếp:

* Em về nói rõ với các bạn nhé, tìm hiểu kỹ càng công việc, còn nếu cần việc thì để anh giới thiệu cho, Công ty của anh cũng đang cần một số thực tập sinh làm việc bán thời gian.

Thấy Hoàng nói vậy, Lan mừng rỡ:

* Cám ơn anh, biết thế em tìm anh sớm cho rồi, đỡ phải nghĩ ngợi mà lại còn tìm được công việc yên tâm. Để em gọi cho đám bạn em, có gì anh giới thiệu giúp em anh nhé.

Cám ơn Hoàng xong, Lan xin phép ra về. Lan vừa đi vừa cười cũng may mình cảnh giác…

**Tiểu phẩm 4 “VI PHẠM TRONG LĨNH VỰC VIỄN THÔNG”**

Trong một buổi sáng mùa đông tháng 12, đang thảnh thơi ngồi nhâm nhi café tại một quán ven hồ, Vũ tình cờ nhìn thấy Minh – người bạn hoc cùng cấp ba cũng đang vào quán. Thấy Minh, Vũ liền cất lời gọi.

* Minh, Minh ơi!

Thấy có người gọi mình, Minh quay lại nhìn:

* Vũ, phải Vũ không? Lâu lắm rồi không gặp.

Vừa nhìn bạn đi đến, Vũ ngồi quan sát Minh, thấy Minh ăn mặc khá chỉn chu với bộ complet màu đen, áo sơ mi trắng và thắt cà vạt màu xám lông chuột. Nhìn cách ăn vận như vậy Vũ cảm thấy mừng cho bạn vì chắc Minh hiện có một công việc rất ổn định.

Minh vừa bước đến bên bàn, Vũ liền mời:

* Ngồi xuống đi ông, lâu rồi không gặp? Dạo này nhìn phong độ phết nhỉ?

Vừa kéo ghế, vừa trả lời câu hỏi của bạn, Minh nói:

* Tôi vẫn thế. Phải đến 2 năm rồi không gặp lại cậu ấy nhỉ? Mà hôm trước đi họp lớp tôi thấy các bạn bảo ông hiện đang công tác và sinh sống trong Sài Gòn cơ mà. Sao hôm nay lại ở đây thế này?

Vũ trả lời:

* Ừ hôm trước cũng có mấy đứa gọi rủ đi họp lớp, nhưng đúng dịp đấy bà xã tôi sinh cháu thứ 2 bên không tham dự được. Gia đình tôi cũng chuyển vào Sài Gòn được 1 năm rồi, nói chung cũng để tiện cho vợ tôi công tác.

Vũ nói tiếp:

* Thế ông dạo này thế nào? Vợ chồng ông có mấy đứa rồi ấy nhỉ? Có dịp nào rảnh rỗi mấy gia đình gặp nhau cho 2 bà vợ biết mặt nhau nhỉ?

Minh trả lời:

* Nhà tôi cũng 2 cháu rồi, cháu lớn 7 tuổi, cháu nhỏ cũng được 2 tuổi rồi. Được cái vợ làm nhà nước nên có nhiều thời gian ông ạ. Tôi bận công tác tối ngày, nào có thời gian chăm lo gia đình.

Minh hỏi tiếp:

* Thế hôm nay ông ra chơi về thăm bố mẹ, hay ra công tác thế?

Thấy bạn hỏi đến công việc, mặt Vũ trầm hẳn xuống, Vũ nói:

* Tôi ra đây công tác mấy hôm, cũng tiện về thăm ông bà, rồi cũng sắp xếp cho ông bà chuyển vào Sài Gòn cùng với vợ trồng tôi để tiện chăm sóc.

Thấy bạn như vậy, Minh quan tâm hỏi:

* Thế công việc có chuyện gì hay sao mà thấy vẻ mặt ông không được vui? Có gì cứ nói cho tôi nghe xem nào? Bạn bè với nhau, giúp được cái gì thì giúp, còn nêu không được thì tôi tìm người giúp cho.

Thấy bạn quan tâm hỏi, Vũ liền kể:

Tôi hiện đang làm tại một công ty chi nhánh của một Tổng công ty Viễn Thông. Đợt vừa rồi, vì công việc của vợ phải chuyển vào Sài Gòn công tác nên tôi cũng xin chuyển vào chi nhánh miền Nam làm để gần vợ gần con. Được cái thời gian làm cũng không vất vả. Đợt này Tổng công ty đang thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông mới  tôi cử tôi ra ngoài này học tập kinh nghiệm đồng thời làm các thủ tục để xin giấy phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông.

Nghe Vũ kể, Minh nói:

Được cử đi học tập đáng nhẽ ông phải vui chứ sao mặt này của rầu rĩ thế.

Minh nói tiếp:

* Chuyện chỉ thế thì tôi đã vui, chẳng qua tôi chơi thân với 1 anh trên Tổng công ty, trong một lần nói chuyện về việc xin giấy phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông thì anh ấy bảo tôi là không cần phải xin đâu, có gì anh đấy xử lý cho, để chi phí xin giấy phép đấy chia cho anh một phần là được.

Thấy Vũ kể vậy, Minh liền nói:

* Tôi nói ông nghe nhé, là người là luật lâu năm, tôi khuyên ông không nên làm thế. Ông cứ nghe tôi rồi nói quyết định cũng chưa muộn nhé:

Theo quy định mới nhất của Chính phủ là Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ có quy định về hành vi vi phạm về giấy phép viễn thông, theo đó:

“Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông nhưng không gửi thông báo chính thức khai thác mạng, cung cấp dịch vụ viễn thông tới Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sửa chữa, tẩy xóa Giấy phép viễn thông.

3. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng viễn thông dùng riêng hoặc thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông nhưng không có giấy phép.

4. Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi thiết lập mạng viễn thông công cộng hoặc cung cấp dịch vụ viễn thông hoặc lắp đặt cáp viễn thông trên biển nhưng không có giấy phép.

5. Phạt tiền từ 170.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi gian dối hoặc cung cấp thông tin giả mạo để được cấp Giấy phép viễn thông”

Như vậy, nếu như ông không xin giấy phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông thì sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, đồng thời còn bị áp dụng hình thức phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm.

Thấy Minh nói vậy, Vũ liền kinh ngạc:

* Phạt nhiều vậy hả ông, sao tôi không thấy ông anh ấy nói gì nhỉ?

Minh tiếp lời:

* Họ mà nói cho ông thì còn gì được lợi cơ chứ.

Vũ nói:

* Thế ông giúp tôi với, thủ tục xin giấy phép có phức tạp không vậy? Tôi có biết gì đâu, thấy ông anh kia bảo lo hết nên tôi cũng không rõ thế nào cả?

Thấy vậy, Minh liền hướng dẫn bạn:

Việc xin giấy phép thử nhiệm mạng và dịch vụ viễn thông nhằm để quản lý việc các doanh nghiệp viễn thông muốn cung cấp thử nghiệm dịch vụ viễn thông mới cho công cộng ngoài các dịch vụ đã được quy định trong giấy phép đã được cấp, hoặc thử nghiệm các dịch vụ viễn thông mới có sử dụng tài nguyên viễn thông. Hoặc các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn thử nghiệm mạng viễn thông dùng riêng có sử dụng tài nguyên viễn thông

Trong đó, thành phần hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị cấp phép thiết lập thử nghiệm mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông;

- Đề án thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, trong đó xác định rõ: Mục đích, phạm vi, quy mô đầu tư, thời hạn thử nghiệm; cấu hình mạng, loại hình dịch vụ, bên hợp tác cùng thử nghiệm (nếu có); giá cước dự định, (nếu có); tần số, kho số đề nghị được phép thử nghiệm (nếu có); các điều khoản, điều kiện để bảo đảm quyền lợi của người sử dụng nếu sau khi kết thúc thời hạn cung cấp thử nghiệm dịch vụ, doanh nghiệp không đưa dịch vụ vào cung cấp chính thức.

- Số lượng hồ sơ: Hồ sơ xin cấp phép được lập thành 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao), trong trường hợp có liên quan đến tần số Vô tuyến điện thì nộp 04 bộ (01 bộ là bản chính, 03 bộ là bản sao)

Thấy Minh hướng dẫn tận tình, Vũ cảm thấy nhẹ nhõm cả người, Vũ liền nói:

* May mà nhờ ông, nêu không thì tôi đã vi phạm pháp luật rồi. Mà cũng được cậu hướng dẫn tôi thấy thủ tục xin giấy phép cũng không khó. Nói chung là làm gì thì làm vẫn phải chấp hành pháp luật ông nhỉ?

Vũ cảm ơn Minh vì những chia sẻ, hướng dẫn của bạn. Minh chào tạm biệt Vũ và hẹn gặp Vũ sau khi giải quyết xong công việc.

**Tiểu phẩm 5 “KHÔNG PHẢI CÁI GÌ LÀM ĐƯỢC**

**CŨNG ĐỀU ĐƯỢC LÀM”**

Phú và Long là bạn cùng xóm và với nhau từ hồi cấp 3. Phú học giỏi những môn tự nhiên, còn Long lại có đam mê với văn chương và những môn học xã hội. Do mỗi người một thế mạnh trong học tập và ngồi cùng bàn nên Long và Phú luôn trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập suốt những năm cấp 3, vì thế mà trở nên thân thiết.

Thời gian thấm thoát, Long và Phú cũng đứng trước kỳ thi đại học và phải lựa chọn cho mình một hướng đi cho tương lai. Phú chọn Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Bách Khoa đúng như ước mơ còn Long sẽ thi vào Đại học Luật.

Hôm Phú nhận được giấy báo liền gọi điện khoe với Long:

* Alo! Long à. Ông đã nhận được giấy báo chưa ?. Tôi đỗ rồi ông ạ. Trường gửi Giấy báo về rồi.

Đầu máy bên kia, Long chầm chậm trả lời:

* Tôi vẫn chưa. Ông đỗ rồi à ? Chúc mừng ông nhé !!!

Phú lúc này mới chợt nhận ra vì vui mừng quá mà mình đã quên mất cảm xúc của Long, liền động viên:

* Ông yên tâm. Chắc mấy hôm nữa rồi ông cũng sẽ nhận được Giấy báo của trường thôi. Tôi tin làm ông cũng sẽ đỗ mà. Học như ông thì chắc chắn sẽ đỗ thôi. Yên tâm !!!

Long chỉ ậm ừ:

* Ừ. Tôi cũng mong thế. Mấy hôm nay ngồi chờ kết quả mà cứ như ngồi trên đống lửa ý ông ạ. Cảm giác nhiều lúc cứ mông lung. Bố mẹ tôi chắc cũng sốt ruột nên cứ hỏi suốt.

Phú động viên bạn:

* Yên tâm. Tôi với ông nhất định sẽ cùng lên Hà Nội học đại học. Giống như ngày xưa hai bố chúng mình cùng ra chiến trường một đợt ý. Yên tâm…yên tâm.

Hít thật sau một hơi sau lời động viên của Phú, Long cười trong hy vọng nói:

* Hy vọng thế. Giờ cũng chỉ biết chờ tiếp thôi. Có tin gì tôi sẽ báo cho ông. Mà biết đâu mấy hôm nữa tôi và ông lại cùng lên Hà Nội ý nhỉ !!!...

Phú a dua động viên bạn:

* Tôi tin ông cũng sẽ đỗ thôi. Ông phải lên Hà Nội với tôi chứ. Bình tĩnh và yên tâm nhé !

Long cúp máy mà lòng hồi hộp khôn tả.

Hai hôm sau, Long cũng nhận được Giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Luật gửi về. Vậy là Long đã bước đầu đặt chân lên con đường trở thành luật sư như mong ước của bố. Cảm xúc của Long như vỡ òa, bố mẹ Long phấn khởi ra mặt. Long bấm điện thoại thông báo với Phú:

* Phú à. Tôi cũng đỗ rồi ông ạ. Tôi vừa nhận được Giấy báo trúng tuyển. Thế là 2 đứa mình cùng lên Hà Nội như lời ông nói rồi…hahaha

Phú cũng ra vẻ đắc ý:

* Đấy thấy chưa. Tôi đã bảo mà. Rồi anh em mình sẽ đỗ, sẽ lên Hà Nội. Chúc mừng ông nhé.

Long lúc này mới thở phào nhẹ nhõm:

* Mất ăn mất ngủ mấy hôm nay. Giờ mới nhẹ hết cả người ông ạ. Thế nhé. Tôi báo tin để ông biết. Giờ tôi cúp máy đây, tôi còn phải gọi cho cô chủ nhiệm nữa. - Long cúp máy mà lòng đầy tự hào.

Rồi để chuẩn bị cho việc lên Hà Nội nhập học, Long và Phú cùng sắm sửa đồ đạc và bàn bạc các phương án đi lại, ăn ở trong những ngày đầu tiên. Bố mẹ của Phú và Long cũng dặn dò hai đứa khi lên nhập học phải luôn quan tâm, đùm bọc, bảo ban nhau.

Những ngày đầu lên Hà Nội thật lạ, cái gì cũng mới mẻ. Ban đầu do chưa quen ai và cũng bỡ ngỡ nên Long và Phú thuê cùng khu trọ. Sau đó chừng nửa năm, phần vì đã quen thêm bạn bè, phần thì để thuận tiên cho việc học tập nên Long và Phú đứa thuê một nơi. Long vào ký túc xá của trường, còn Phú thì trọ trong một xóm sinh viên gần trường Bách Khoa. Lâu dần, Phú và Long chỉ liên lạc qua điện thoại. Rồi đột nhiên một thời gian sau thì Long không liên lạc được với Phú nữa. Long gọi về nhà hỏi thông tin thì gia đình Phú cũng cho hay dạo này Phú cũng ít liên lạc về nhà hơn trước. Điều này làm Long hết sức lo lắng, Long không nói với ai nhưng trong bụng quyết làm rõ vấn đề.

Sau một tuần hỏi han thông tin các mối quan hệ của Phú, Long biết được chỗ trọ và tìm đến gặp Phú. Long bất ngờ khi thấy Phú đầu tóc bơ phờ, hốc hác thiếu ngủ nên sốt ruột hỏi liên tiếp:

* Phú! Sao dạo gần đây tôi gọi cho ông không được ? Mà tôi trông ông mệt mỏi quá. Ông vẫn ổn đấy chứ ?

Phú trả lời qua quýt:

* Ah ờ. Thì vẫn ổn. Đợt này, ngoài việc học ra tôi có nhận thêm việc để nên cũng hơi bận. Nhóm của tôi chủ yếu là người Việt ở bên Mỹ, nó lệch múi giờ nên toàn phải làm buổi đêm, cũng hơi mệt ông ạ.

Long há hốc mồm bất ngờ. Dù biết Phú có khả năng rất tốt về công nghệ thông tin nhưng một thằng sinh viên năm 2 mà đã có thể nhận và làm việc với những người ở nước ngoài thì quả là điều Long không thể tin được. Thế nên Long tò mò hỏi:

* Ông kiếm được việc làm trang trải thêm việc học hành tôi không cản, nhưng mà ông cũng nên giữ sức khỏe. Tôi thấy ông mệt mỏi quá, cẩn thận không tiền kiếm được lại đổ vào tiền mua thuốc đấy.

Phú cười nhạt, trấn an Long:

* Ông yên tâm. Việc tôi làm cũng chủ là thời vụ thôi. Do đặc thù nên họ thuê tôi cũng chỉ thời gian ngắn, lương họ trả cũng khá nên tôi phải cố ông ạ.

Long càng cảm thấy khó hiểu nên gặng hỏi thêm:

* Thế họ thuê ông làm gì ? Trả lương bao nhiêu ? Chuyên ngành ông là công nghệ thông tin nên chắc cũng khá nhỉ ?

Lúc này, Phú mắt nhìn Long, chân bước ra khép cửa rồi vẫy tay nói nhỏ:

* Tôi nói cái này ông đừng nói với ai nhé. Ba tháng trước, tôi có đăng tin tìm việc ở mấy diễn đàn trên mạng, cũng mô tả qua những gì mình có thể làm được. Thế là, có người gọi điện và bảo hiện đang cần tìm một người có khả năng xử lý công việc và thấy tôi phù hợp. Mức lương là 7 triệu/tháng với điều kiện là phải giữ bí mật.

Long bắt đầu nghi ngờ, với một đứa sinh viên thì làm thêm với mức lương 7 triệu/tháng thì đúng là một khoản tiền không nhỏ nhưng nếu là việc chính đáng sao lại phải bí mật, nên Long liền hỏi tiếp:

* Làm gì mà 7 triệu/tháng và lại còn phải bí mật nữa ? Ông làm tôi sốt ruột rồi đấy. Hay là có điều gì mờ ám ở đây ?

Phú đưa tay bịt mồm Long, miệng ra hiệu đừng nói to:

* Ông là bạn tôi nên tôi mới nói. Nhưng ông phải hứa là không được kể với ai đấy nhé, kẻ cả bố mẹ tôi. Ông phải hứa đi thì tôi mới nói. Mà chuyện này cũng không kéo dài lâu nữa đâu.

Long linh cảm sắp sửa nghe một chuyện động trời nên không nói được gì nhiều và chỉ gật đầu lia lịa:

* Tôi hứa. Ông nói đi. Tôi hứa.

Long liếc về phía của để chắc chắn không có ai đang nghe lén chuyện của hai đứa. Một tay kéo từ trong gậm giường ra một đống thiết bị gì đó có nhiều đèn nhấp nháy, dây dợ lằng nhằng và một cái chảo parabol mni để thu phát sóng, rồi nói nhỏ:

* Hiện nay, do mạng internet thông thường bị các nhà cung cấp dịch vụ kiểm duyệt rất nghiêm ngặt nên để giữ bí mật thì không thể cái gì cũng gửi nhận qua đó được. Có một công ty ở nước ngoài họ biết đối thủ trong nước có hệ thống thông tin viễn thông riêng để gửi nhận các thông tin liên quan đến chiến lược kinh doanh trong nội bộ của tổ chức. Họ muốn nhờ tôi thu thập và gửi các thông tin nay qua kênh vệ tinh để theo dõi và phân tích. Thiết bị và cách thức thực hiện họ đều cung cấp và hướng dẫn. Còn lương thì trả qua tài khoản. Tôi chỉ việc ngồi nhà, yên lặng và làm việc là có tiền.

Long giật mình và nói:

* Trời ơi. Mày có biết như thế là phạm pháp không ? Và nếu bị phát hiện thì sẽ phải xử lý như thế nào không ? Mày điên rồi !!!

Phú vừa gãi đầu vừa nói:

* Tôi biết việc này là sai. Nhưng họ cũng chỉ thuê mình làm có mấy tháng, với lại mức lương kha khá đấy chứ. Còn mức phạt thì tôi không quan tâm. Cùng lắm là phạt hành chính vớ vẩn thôi ý mà. Tôi có làm gì ghê ghớm lắm đâu ? Có phạt thì đi mà phạt mấy ông thuê tôi kia kìa

Long nghiêm mặt nói:

* Xin thưa với ông bạn: Theo điều 21 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/2/2020 quy định về hành vi vi phạm về kinh doanh dịch vụ viễn thông thì nếu hành vi này của ông bị phát hiện thì sẽ bị phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng dịch vụ viễn thông để thực hiện các hành vi bị cấm trong hoạt động viễn thông. Ngoài ra, sẽ buộc phải thi hành hình thức xử phạt bổ sung làt tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi này. Tiếp theo là ông sẽ phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm đã gây ra. Đấy ông nghe rõ chưa, chứ không phải chỉ là phạt hành chính đơn thuần đâu nhé. Với mức lương họ trả cho ông là 7 triệu/tháng thì có đáng là bao. Mà chắc chắn học bạ của ông sẽ có “vết đen” nữa đấy, còn công an thì chắc gì đã bắt được những người đang thuê ông làm việc này.

Phú nghe nói thế thì mặt bắt đầu biến sắc:

* Vậy giờ tôi phải làm thế nào ? Tôi nghĩ chỉ là phát hành chính bình thường thôi. Chứ biết sẽ bị xử lý nặng tay như thế này thì tôi đã từ chối từ đầu. Đúng là tôi cũng chả tìm hiểu gì cả, tưởng kiếm tiền cũng dễ.

Long động viên:

* Bây giờ ông đã biết hậu quả rồi. Tôi khuyên ông dừng ngay việc làm này lại. Cắt đứt mọi liên hệ với nhóm người kia. Và mang đống thiết bị này ra công an trình báo. Rồi chờ giải quyết. Tôi nghĩ, với thái độ chủ động và cầu thị của ông thì mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi.

Phú liền rút ngay đống thiết bị với đống dây dợ lằng nhằng kia cuộn lại, còn miện thì xuýt xoa:

* May quá. Có ông bạn luật sư tương lai chỉ giáo. Chứ không để đến lúc có chuyện là chết dở đấy ông nhỉ ? Tôi cũng không ngờ hành vi này bị phạt nặng thế đâu.

Long thở dài như trút được gánh nặng:

* Học luật nó giúp mình nhiều thứ lắm đấy ông ạ. Vì không phải cái gì làm được cũng đều được làm ông ạ !

Rồi Phú và Long cùng bó cái đống thiết bị kia cho vào một cái túi lớn để chờ sáng mai sẽ cùng nhau mang ra cơ quan công an để trình báo sự việc.

**Tiểu phẩm 6 “VÌ BỌN TRẺ, CHÚNG TA PHẢI LÀM CHO RA NHẼ”**

Cứ chập tối mà bà Thoa chưa thấy thằng Hải (con trai bà) đi học về là bà lại gọi vọng sang nhà bà Mỹ để hỏi:

* Bà Mỹ ơi! Thằng Phong (con trai bà Mỹ) nhà bà đi học về chưa ? Sao thằng Hải nhà tôi vẫn chưa thấy đâu nhỉ ?
* Cháu nó vừa về rồi bà ơi. Thế thằng Hải nhà bà vẫn chưa về và ?

Chả là, Hải và Phong là bạn học cùng lớp, lại gần nhà nên đi đâu cũng như hình với bóng. Vì là đồng trang đồng lứa lại chơi thân nên chúng nó coi nhau như anh em. Thằng Phong thì to xác nhưng hiền lành, còn Hải tuy nhỏ con hơn nhưng rất ma lanh và nhanh nhẹn. Hai đứa cứ như bù trừ cho nhau nên bà Thoa và bà Mỹ cũng yên tâm vì đi đâu cũng không sợ bị bắt nạt.

Nhưng không hiểu sao, dạo gần đây bà Thoa để ý, tuy Hải và Phong học cùng lớp nhưng thằng Hải con bà chiều nào cũng về rất muộn, có khi con bà Mỹ đi học về tắm rửa xong xuôi thì bà mới thấy Hải lôi thôi, lếch thếch đi về. Một tuấn, hai tuần gần đây bà để ý đều vậy, bà Thoa gặng hỏi thì Hải không nói, nó cứ liến thoắng những chuyện đâu đâu rồi lại chạy ù đi mất. Cũng có lần bà Thoa gọi Phong sang hỏi chuyện của Hải thì nó cũng nhất định không nói, nhưng cái kiểu ậm ừ không biết nói dối của nó khiến bà biết nó đang che dấu điều gì đó đã được Hải dặn trước. Bà Thoa từ đó đâm ra lo lắng. Tâm sự này bà Thoa cũng đã nói với ông Lũy (chồng bà Thoa), nhưng vì Hải là con cầu tự, ông cũng có ý nuông chiều nền gạt đi:

* “Con trai bọn nó ở tuổi đấy thằng nào chẳng thế. Tôi hồi xưa cũng vậy mà có vấn đề gì đâu. Bà cứ hay cả nghĩ. Kệ nó!” – Ông Lũy gắt gỏng.

Vài tháng nữa lại trôi qua, Phong và Hải giờ cũng không còn chơi với nhau như hồi xưa nữa, nhiều lúc Hải đi đâu từ sáng đến tận chiều tối mới về làm bà Thoa sốt ruột. Rồi trong nhà lại thỉnh thoảng mất tiền, lúc đầu là vài đồng tiền lẻ, bà cũng không để ý, rồi thì đến lúc mất cả trăm nghìn, mà tính ông Lũy thì bà biết nóng nảy, nhưng rõ ràng nên việc này chỉ còn thằng Hải. Nghĩ vậy nhưng không nói ra, bà Thoa bắt đầu để ý Hải.

Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Theo lịch thì thứ 3 tuần sau nhà trường cho học sinh nghỉ học để lấy địa điểm thi cho các anh chị vào cấp 3. Thằng Hải vẫn ngựa quen đường cũ nhưng sợ nếu Phong ở nhà thì sẽ lộ chuyện của nó nên quyết tâm rủ Phong đi cùng mình cho bằng được. Tuy không muốn nhưng do Hải cứ phỉnh phơ, chèo kéo được một hồi thì Phong cũng đồng ý. Cú chốt để thuyết phục là Hải đã hứa hôm nay sẽ cho Phong mở rộng tầm mắt….

Theo kế hoạch, hôm đó hai đứa vẫn chuẩn bị quần áo, sách vở và đi học như bình thường. Còn Hải thì sẽ lấy hết tiền trong ngăn bí mật cho vào túi với quyết chí hôm nay sẽ chiêu đãi Phong cho ra trò. Trên đường đi, Phong vì tò mò và sốt ruột đã hỏi Hải:

* Hôm nay nghỉ học, mày bảo tao theo mày đi đâu vậy ? Mà có cái gì thì mày nói luôn đi. Đừng làm tao sợ. Mà không làm gì xấu đấy chứ ?

Hải đáp:

* Yên tâm. Máy cứ đi theo tao. Tao mới biết chỗ này hay lắm. Thân với mày lắm tao mới dẫn đi đấy và lại còn “bao” mày nữa. Mà tao cấm mày đừng có bép xép với ai đấy…

Phong chỉ gật gật đầu im lặng, nhưng trong bụng vẫn chưa hết hồ nghi.

Hải dẫn Phong chui vào một con ngõ nhỏ ngay gần trường học, ngoặt tiếp thêm hai, ba khúc cua nữa thì trước mặt chúng là một khoảng sân rộng. Hải đẩy cửa cánh cửa một phòng ở dãy nhà bên trái và ngoắc tay Phong vào, trước mắt Phong là từng hàng máy tính được chia ô với ghế tựa và tai nghe riêng biệt. Ở đây, mỗi người một máy tính có kết nối internet, muốn làm gì thì làm, không ai quan tâm đến ai. Từ lúc Hải và Phong bước vào căn phòng này thì nó như là một thế giới tách biệt, thời gian như dừng lại, mọi trò chơi trên màn hình như nuốt lấy hai đứa trẻ. Thỉnh thoảng vài cậu thanh niên trong phòng lại chửi mấy câu tục tĩu vì cay cú khi thua trong những màn đấu tay đôi. Trong lúc cùng Hải say sưa chiến đấu trong thế giới mới, Phong để ý phía cuối phòng, gần khu vệ sinh có cầu thang dẫn lên tầng 2, những người lên đó đều phải ra trao đổi gì đó với ông chú chủ quán ngồi tại quầy thu tiền.

Phòng khều tay Hải hỏi nhỏ:

* Trên đấy có gì không mày ? Dưới này vẫn còn máy trống sao tao lại thấy có người vẫn lên trên đó nhỉ ?

Hải mắt không rời màn hình, miệng đáp:

* Trên đó dành cho người lớn. Mày muốn lên thì để tí tao ra “làm việc” với ông chú. Mà có điều là sẽ hơi “hao” đấy. Mà thôi tao chiều mày…Đi nào !!!

Vì là khách quen nên sau một hồi Hải thương lượng, lại thêm giới thiệu được một khách hàng mới thì ông chú cũng đồng ý. Hải và Phong bước lên lầu….

Nào ngờ, mọi chuyện của Hải và Phong hôm nay đã không qua mắt được bà Mỹ. Bà Mỹ cũng bắt đầu để ý con mình sau cái hôm mà bàn Thoa sang tâm sự. Ngày thường, Phong rất ngoan nhưng hôm nay được nghỉ học mà Phong lại nói dối bà là đi học nên bà đã âm thầm theo dõi hai đứa. Tối đó bà Mỹ sang nhà trình bày lại sự việc với hai vợ chồng bà Thoa. Ông Lũy chồng bà Thoa tuy là người nóng tính, chiều con nhưng ông cũng là người có trách nhiệm. Việc trẻ con trong xóm trốn học đi chơi ở mấy quán internet dạo gần đây công cũng có nghe lao xao nhưng không nghĩ con mình sẽ dính vào nên ông cũng kệ. Việc mất tiền và đi học về muộn của Hải cũng đã rơi vào tầm ngắm của ông từ lâu. Ông chưa tỏ thái độ vì ông có ý chiều Hải để cho nó có chút thời gian vui chơi sau giờ học thôi, chứ còn đã đến nước này vì lũ trẻ ông sẽ làm cho ra nhẽ.

Tại buổi sinh hoạt định kỳ của xóm, ông Lũy xin phép được phát biểu vài lời. Ông nói:

* Gần đây, tôi thấy bọn trẻ trong xóm có những điều làm tôi lo lắng.Việc này ngoài tôi ra chắc nhiều người cũng biết, hiện giờ ai cũng chỉ coi đấy là chuyện nhà mình nên không nói ra. Nhưng nếu để lâu, bọn trẻ sẽ hỏng hết các ông, các bà ạ. Cách đây mấy hôm, tôi phát hiện cháu Hải nhà tôi nói dối rồi trốn đi chơi ở quán internet gần trường. Thông tin trên mạng bây giờ thì phức tạp, còn bọn trẻ thì đang ở cái tuổi tò mò. Không quản lý là hỏng hết đấy các ông các bà ạ.

Ông Lũy vừa dứt lời thì ông Ngữ (người cùng xóm) cũng gio tay phát biểu:

* Tôi hôm nọ cũng phát hiện thằng Tiến nhà tôi trốn học, lại còn bớt tiền học thêm để đi chơi internet. Bực mình quá, tôi tẩn nó một trận, nhưng dăm bữa nửa tháng rồi lại chứng nào tật nấy. Có hôm đi tìm thằng Tiến, tôi lên cả tầng 2 của quán mà xấu hổ quá các ông các bà ạ. Trên đấy chúng nó mỗi đứa một máy, ngồi cứ dán mắt vào những trang web đen mà toàn tuổi con, tuổi cháu mình chứ. May mà hôm đấy tôi không bắt được thằng Tiến trên đấy, không thì tôi nó chết với tôi. Con với chả cái…

Ông Lũy từ tốn nói:

* Việc này không phải lồi hoàn toàn do lũ trẻ. Cái sai, cái lỗi cũng là một phần ở người lớn chúng ta. Biết có hiện tượng xấu ảnh hưởng đến con cháu mình mà không biết cách tranh đấu để bảo vệ. Chúng ta có nóng, có bức xúc thì cũng phải tỉnh táo tìm cách giải quyết các bác ạ.

Mọi người xôn xao sau câu nói của ông Lũy. Có tiếng tiếng huyên náo vọng lên:

* Biết là cần phải giải quyết nhưng phải giải quyết như thế nào bây giờ ? Ông Lũy có cách gì không ? Nếu có thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ.

Ông Lũy rút từ trong túi quần ra một tờ giấy, trên đó ông viết ra những gì ông tìm hiểu được. Ông hắng giọng, xin phép bà con trật tự rồi trình bày:

* Đối với vụ việc này, tôi xin đưa ra một vài căn cứ pháp luật để buộc họ phải dừng ngay những hành vi sai trái của mình lại. Tôi xin đọc sơ qua những sai phạm của quán internet đã được quy định tại Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/2/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Cụ thể như sau:

+ Theo điểm d khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP thì quán internet đó có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 600.000 đồng đến 1.000.000 đồng vì lý do không có nội quy và quy định sử dụng dịch vụ internet.

+ Đặc biệt, theo điểm đ khoản 3 Điều 35 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP CP thì quán internet này có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 khi để người sử dụng internet truy cập, xem, tải các thông tin, hình ảnh, phim có nội dung đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan.

+ Ngoài ra, quán internet này còn phải thi hành hình phạt bổ sung bằng việc đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với những sai phạm nêu trên.

Mọi người bên dưới có vẻ phấn khởi, Ông Lũy nói tiếp:

* Và nếu đã được các ông bà ủng hộ. Ngày mai tôi sẽ ra chính quyền để phản ánh về sự việc này. Vì tụi trẻ, chúng ta phải làm cho ra nhẽ các ông các bà ạ…

**Tiểu phẩm 7“TIÊN TRÁCH KỶ, HẬU TRÁCH NHÂN”**

Tiếng hối thúc trong điện thoại:

“Alô. Anh Vinh đấy ạ. Xong chưa anh, gửi cho em đi. Khách hàng họ đang phản ánh ghê quá. Anh bảo là đêm nay sẽ gửi em mà. Giờ là gần sáng rồi sao em vẫn chưa nhận được ?!!!” –

“Anh làm xong rồi. Nó “nặng” quá. Anh bây giờ anh không gửi được. Cả nhóm chờ anh một chút. Anh xin lỗi !!!” – Vinh cuống cuồng trả lời. Vinh cúp máy trong thất vọng mặc cho đầu dây bên kia tiếp tục gào thét.

Đối với một kỹ sư gia công phần mềm như Vinh thì áp lực công việc là điều bình thường, anh đã quá quen và chấp nhận khi dấn thân vào con đường này. Ban nãy anh nói vậy thôi, chứ phần việc của anh đã được hoàn thành từ tối. Anh định sẽ test (kiểm tra) lại lần cuối trước khi gửi cho khách hàng. Lần này khách hàng của anh là một công ty của Nhật, đối với người Nhật thì luôn phải đúng hạn, không có lý do cho sự chậm chễ.

Gần 3 tháng nay, nhóm của anh ai cũng gồng mình lên vì công việc, cuối cùng thì có thể vì chuyện của anh hôm nay mà đổ sông đổ bể hết hoặc ít nhất là cũng sẽ bị đối tác phạt hợp đồng. Ngày mai mọi người trong nhóm sẽ nhìn anh thế nào đây ?!!!

Ngoài trời mưa tầm tã, nó khiến anh như chết lặng đi mỗi khi nghe những tiếng sét đì đùng ngoài cửa sổ. Mạng quá yếu, anh không thể gửi kết quả công việc của mình cho trưởng nhóm. Ngày mai, ai sẽ hiểu và thông cảm cho anh vì điều này. Anh gục xuống bàn ngủ thiếp đi sau những ngày dài mệt mỏi.

“Ring ring ring…” – tiếng chuông đồng hồ báo thức làm anh Vinh giật mình tỉnh dậy. Anh mở điện thoại thấy 12 cuộc gọi nhỡ và một đống tin nhắn trách móc của trưởng nhóm. Đầu anh nặng chĩu.

Anh copy kết quả làm việc của mình vào USB rồi mang đến cơ quan. Anh dự định đến nộp nó xong rồi sẽ xin nghỉ hôm nay. Với anh hành động như vậy trong lúc này cũng đã là dũng cảm. Vì đối mặt với đồng đội trong hoàn cảnh thế này quả thực là điều khó.

Trên đường về nhà, trong đầu anh luôn có cảm giác dằn vặt.

Sau khi tự thưởng cho mình bằng những phút ngâm mình trong bồn tắm để giảm stress, anh bắt đầu bật máy tính kiểm tra lại đường truyền. Sao lạ vậy ? Mọi thứ đều ổn !!! Vậy tại sao hôm qua lại có chuyện như vậy ?!!! Anh nhớ, lúc trước vì nhu cầu sử dụng lớn nên anh đăng ký gói cước dung lượng cao để đảm bảo phục vụ công việc. Vì là người có chút kiến thức nên anh Vinh bắt đầu có chút nghi ngờ !!!

Một tuần liền sau đó, anh Vinh đã tiến hành dùng phần mềm để kiểm tra đường truyền internet lại nhà mình vào các khung giờ khác nhau. Anh nhận thấy quy luật: ban ngày thì mọi thứ bình thường, nhưng cứ đến khoảng sau 11h đêm cho đến 5h sáng thì tín hiệu mạng ở nhà anh thực sự chỉ bằng 1/3 mức của gói cước mà anh đã đăng ký. Anh âm thầm chụp lại tất cả các hình ảnh làm bằng chứng và cũng lên một số diễn đàn công nghệ tìm hiểu vấn đề này thì mới vỡ lẽ ra vấn đề mình đang gặp phải. Máu trong người anh sôi lên, anh tra số điện thoại và gọi đến bộ phận hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp dịch vụ internet anh đang sử dụng:

* Alô. Em cho anh hỏi” Đấy có phải bộ phận chăm sóc khách hàng của nhà mạng C không nhỉ ?
* Vâng. Đúng rồi ạ Em có thể hỗ trợ gì cho anh ?
* Anh muốn chấm dứt hợp đồng sử dụng internet bên em.
* Anh có thể cho em biết tên của anh và lý do mình muốn chấm dứt hợp đồng không ạ ?
* Anh tên Vinh. Anh không thích dùng nữa ! Anh có cảm giác như bị lừa ấy.
* Anh bình tĩnh. Anh Vinh có thể giải thích rõ ràng hơn về vấn đề của mình để em biết và tư vấn thêm được không ạ ?
* Em tra cho anh hợp đồng số 38974\*\*\* hiện đang sử dụng gói cước dung lượng bao nhiêu nhỉ ?
* Dạ, hợp đồng đồng số 38974\*\*\* của anh đang sử dụng là thuê bao cáp quang, với dung lượng là 150 Mbps trong nước và 5 Mbps quốc tế, cùng với gói truyền hình cáp miễn phí XYZ với cước thuê bao là 550K/tháng ạ.
* Thế tại sao một gói cước như vậy mà nhiều lúc anh không thể vào mạng được. Anh hay phải làm việc vào ban đêm nhưng nhiều lúc muốn phát điên vì cái đường truyền do bên em cung cấp. Gọi điện lúc đó thì máy báo bận hoặc không ai nhấc máy. Em cho anh cắt hợp đồng.
* Trước tiên xem thành thật xin lỗi vì sự bất tiện mà anh gặp phải. Sau đó, anh Vinh có thể dành ít phút để em giải thích được không ạ ?!!!
* Em giải thích gì thì cũng vậy thôi. Việc này anh đã theo dõi hơn tuần nay và cũng đã chụp lại bằng chứng rồi. Và nếu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 36 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ thì với hành vi như trên bên em có thể sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện thay đổi dung lượng kết nối nhưng không đúng thỏa thuận giữa các bên đấy. Còn anh thì không muốn làm to chuyện. Em cứ chấm dứt hợp đồng cho anh.
* Dạ anh Vinh cho em nói vài lời được không ạ. Chắc do công việc bận rộn nên anh Vinh không để ý, hiện tại tuyến cáp quang quốc tế AAG (tên đầy đủ là Asia-America Gateway) đang gặp sự cố, do đó để đảm bảo cho các kết nối quan trọng khác (giao dịch ngân hàng, thông tin viễn thông quốc tế…) vẫn có thể hoạt động thì các nhà cung cấp dịch vụ như bên em đều buộc phải giảm băng thông của các thuê bao thông thường xuống trong những giờ thấp điểm (từ 11h đêm đến 5h sáng). Việc này vô tình đã làm ảnh hưởng đến công việc của anh. Phía công ty em thành thật mong anh thông cảm và chia sẻ khó khăn chung trong lúc này. Và theo thông báo thì đến trưa mai là tuyến cáp quang quốc tế AAG sẽ hoạt động trở lại ạ.
* Ủa thế sao, tôi vào những trang thông tin báo chí thì vẫn thấy bình thường mà. Tốc độ có bị chậm gì đâu ?
* Em xin giải thích thêm với anh một chút. Nếu anh truy cập những trang web mà máy chủ đặt trong nước, nghĩa là anh chỉ cần dùng các tuyến cáp nội địa thì việc tuyến cáp quang quốc tế AAG gặp sự cố cũng không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập của anh đâu ạ.
* Ah. Thì ra là thế. Vậy thì để anh sẽ theo dõi thêm. Anh cám ơn. Chào em !
* Dạ vâng. Em chào anh !

Sau cuộc điện thoại, với sự tận tình của nhân viên tư vấn, anh Vinh dù chưa hết bức xúc nhưng cũng phần nào hiểu ra vấn đề. Anh nhận thấy, đây cũng là một bài học kinh nghiệm đối với anh khi lúc nào cũng chủ quan tin tưởng rằng mọi thứ, mọi lúc đều hoàn hảo.

**Tiểu phẩm 8 “ƯỚC MƠ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM”**

Vũ sinh ra trong một gia đình khá giả nên từ lúc học xong lớp 9, Vũ đã được bố mẹ gửi sang nhà cô chú bên nước ngoài để học tập. Thỉnh thoảng hoặc có dịp lễ Tết thì Vũ mới về Việt Nam. Mỗi lần như vậy, cái không khí nhộn nhịp thân quen của Hà Nội lại khiến Vũ muốn trở về. Giờ đây sau khi học xong mặc dù đang có một công việc khá tốt Vũ vẫn muốn quay về làm việc tại Việt Nam, phần vì bố mẹ của anh đã lớn tuổi cần người chăm sóc, phần vì anh muốn đem những thứ học được về phục vụ quê hương như ước mơ đã ấp ủ từ lâu. Tâm sự này anh đã nói với bố mẹ và những người bạn của anh ở Việt Nam. Bố mẹ của Vũ thì mừng ra mặt, còn mấy đứa bạn lại khuyên anh không nên vì dù sao Vũ cũng đang có cơ hội tốt mà không phải ai cũng có. Mặc dù bản thân có chút phân vân nhưng sau cùng anh cũng quyết định vì gia đình, vì bố mẹ mà quay trở lại. Anh muốn làm một cái gì đó để khẳng định bản thân ngay tại nơi anh đã được sinh ra.

Trong thời gian học tập và nghiên cứu tại nước ngoài, Vũ có vào các diễn đàn công nghệ và kết thân cùng một nhóm kỹ sư công nghệ thông tin đang khởi nghiệp, đa phần họ cũng như anh: còn rất trẻ và khát khao tìm cơ hội khẳng định giá trị bản thân bằng năng lực của mình. Nhóm bạn của Vũ đều là người nước ngoài. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin họ đều là người có tư duy và kỹ năng tốt, những ý tưởng của các thành viên trong nhóm luôn gây cho Vũ nhiều bất ngờ và hứng thú. Nhóm bạn của anh cũng đã có một vài giải pháp, sản phẩm phần mềm đã được bán trên các cửa hàng trực tuyến và hiện tại dự án lớn và quan trọng nhất của nhóm là xây dựng một mạng xã hội có ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất (AI, BigData…) với mục đích tạo nên sự khác biết và những trải nghiệm thú vị dành riêng cho giới trẻ.

Sau 6 tháng từ khi thống nhất ý tưởng, cả nhóm đã làm việc hăng say triển khai các hạng mục thì sản phẩm cũng đã dần hoàn thiện và thành hình. Và đây cũng chính là thời điểm Vũ làm xong thủ tục về nước. Càng gần đến ngày về Vũ càng hồi hộp, trong đầu anh bao nhiêu dự định, bao nhiêu hy vọng cứ thôi thúc.

Nhờ năng lực chuyên môn tốt, Vũ nhanh chóng tìm được một công ty truyền thông có môi trường làm việc tốt với mức lương phù hợp. Trong công ty, Vũ luôn hoàn thành tốt công việc và luôn là người đưa ra các ý tưởng sáng tạo, độc đáo. Lãnh đạo luôn đánh giá cao và muốn giữ chân những người như Vũ làm việc nên có lần anh Đức - Trưởng bộ phận đã gặp riêng anh và nói:

Vũ à! Anh thấy em là một nhân viên rất có năng lực. Trong buổi họp đầu tuần vừa rồi, Ban Giám đốc công ty đã quyết định thời gian tới sẽ trao cho em một cơ hội giúp em thể hiện rõ năng lực và bản lĩnh của mình. Anh nghĩ đây là cơ hội tốt, em cần tận dụng để phát triển bản thân

Vũ có phần bất ngờ, nhưng vẫn tự tin trả lời:

Vâng. Em sẽ cố gắng với sự tin tưởng của công ty. Nhưng cụ thể nhiệm vụ gì vậy anh ? Anh làm em hồi hộp quá !!!

Anh Đức vỗ vai Vũ cười bảo:

- Lần này sẽ khác với trước đây. Ban giám đốc muốn em suy nghĩ về một sản phẩm hay giải pháp có tính chất đột phá thể hiện được tham vọng của công ty trong việc chiếm lĩnh thị trường. Em có thời gian 1 tháng suy nghĩ nhé.

Vũ chau mày suy nghĩ, về một cái gì đó rất to lớn và mơ hồ, bất giác thốt lên:

Chà chà, khó quá anh nhỉ ? Việc này thật bất ngờ. Đúng thật, là đã đến lúc công ty cần có một sản phẩm mới góp phần làm lớn mạnh thương hiệu của công ty trên thị trường. Đúng là em thấy những sản phẩm cũ của công ty mình và các công ty khác cung cấp cũng đã gần bão hòa thị trường rồi.

Anh Đức động viên:

Em yên tâm, cuộc chiến này em không đơn đọc đâu. Điều em đang nghĩ cũng là trăn trở của lãnh đạo công ty trong suốt thời gian vừa qua. Thấy em có năng lực nên lãnh đạo công ty muốn em cùng đóng góp ý tưởng phát triển trong giai đoạn tới. Mọi người muốn em phát huy tối đa sức sáng tạo và tư duy độc lập nên muốn anh truyền đạt lại với em như vậy.

Mấy ngày sau, Vũ luôn về suy nghĩ về những gì anh Đức nói, nhiều khi ngồi hàng giờ bên máy tính để tìm kiếm thông tin và tài liệu cho muôn vàn ý tưởng phát sinh trong đầu.

Tuần đầu tiên trôi qua thật nhanh mà Vũ vẫn chưa có ý tưởng nào trong tay gọi là đáng kể. Anh ngồi trầm ngâm, nhìn vào màn hình máy tính, bất giác anh nhớ đến nhóm bạn thời còn ở Đức. Vũ bấm vào biểu tượng Facebook trên màn hình, anh muốn liên lạc lại với họ để nhờ giúp đỡ…màn hình Facebook mở ra. Đột nhiên, Vũ dừng lại, à lên một tiếng rồi gật gù nhè nhẹ:

Cái mình cần đây chứ đâu ?!!!

Trong những tuần kế tiếp, cùng với sự giúp đỡ của những người bạn cũ Vũ lao vào phân tích, đánh giá và hoàn thiện tài liệu về ý tưởng của mình.

Rồi buổi hẹn của Vũ với Ban giám đốc công ty cũng đã đến, đứng trước đội ngũ chủ chốt của công ty, Vũ trình bày về ý tưởng của mình: Một mạng xã hội dành riêng cho giới trẻ, một mạng xã hội mạng thương hiệu Việt Nam.

Ban giám đốc cùng đội ngũ chủ chốt của công ty đều đánh giá ý tưởng về việc xây dựng một mạng xã hội mang thương hiệu Việt Nam của Vũ sẽ là bước đột phá, ghi dấu ấn thương hiệu trên thị trường nếu thành công. Và theo tính toàn về nguồn lực hiện tại về tài chính cũng như kỹ thuật thì công ty hoàn toàn có thể xây dựng và triển khai thử nghiệm được ý tưởng của Vũ.

Rồi đột nhiên, một đồng chí trong Ban giám đốc công ty giơ tay và nói:

* Ý tưởng thì rất hay. Tôi nghĩ về mặt kỹ thuật chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng việc này trước nay chưa cón tiền lệ, cái tôi đang nghĩ đến là các quy định pháp lý đối với một mạng xã hội được thừa nhận hợp pháp. Cậu đã tìm hiểu qua vấn đề này chưa ?

Vũ cúi đầu trả lời:

* Về mặt pháp lý em cũng đã có tìm hiểu về vấn đề này. Đối với việc xin cấp phép hoạt động thì không khó. Chỉ có điều chúng ta cần phải lưu ý khi triển khai chúng ta phải sử dụng tên miền Việt Nam “.vn”, máy chủ và dữ liệu phải được đặt và lưu trữ tại Việt Nam. Quy địn này được nêu rất rõ tại điểm d khoảnn1 Điều 44 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 03/02/2020. Nếu vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” hoặc không lưu giữ thông tin tại hệ thống máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với báo điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp hoặc cổng thông tin điện tử và mạng xã hội thuộc đối tượng cấp phép.

Sau buổi trình bày, Ban giám đốc giao Vũ phụ trách một nhóm kỹ sư của công ty nghiên cứu phương án xây dựng mạng xã hội dành riêng cho giới trẻ. Vũ hăm hở đón nhận nhiệm vụ mới với hy vọng sẽ tạo nên một sản phẩm công nghệ nắm bắt xu thế, dẫn đầu thị trường và mang thương hiệu Việt.

**Tiểu phẩm 9 “SIM SIÊU KHUYẾN MẠI”**

**1. Diễn viên**

Anh Nam: Cán bộ phòng marketing của doanh nghiệp viễn thông

Anh Bình: Trường phòng marketing

Chị Nguyệt: Cán bộ phòng pháp chế của doanh nghiệp viễn thông

**2. Nội dung**

**Cảnh 1: Tại phòng marketing, anh Nam và anh Bình đang ngồi bàn với nhau về kế hoạch marketing trong năm mới của công ty.**

Anh Bình cất tiếng hỏi: - Nam, em đã chuẩn bị xong dự thảo kế hoạch marketing năm nay cho sản phẩm sim 5G của công ty chưa?

Anh Nam chán nản nói: - Vẫn chưa anh ạ. Em vẫn chưa có ý tưởng gì đây.

Anh Bình động viên: - Cố lên em. Sản phẩm sim 5G của công ty này được lãnh đạo kỳ vọng là cú hích để thúc đẩy tăng trưởng của công ty nên trách nhiệm của phòng marketing mình là rất nặng đấy. Nhưng nếu thành công thì tết này anh em mình không sợ đói đâu.

Anh Nam nói: - Em biết rồi nhưng em nghĩ mãi không biết nên áp dụng hình thức khuyến mại nào thì mới thu hút được khách hàng đây. Em đang nghĩ nếu mình tặng mỗi sim của mình cho khách hàng dùng thử thì sợ không hiệu quả. Các khách hàng dùng lâu môt số rồi giờ bảo họ thử trải nghiệm sim mới, đầu số mới thì chắc họ sẽ ngại không chuyển mất.

Anh Bình gợi ý: - Thế em thử nghĩ theo cách khác xem. Sim 5G của mình chất lượng tốt nếu có thể khiến khách hàng vượt qua được rào cản ban đầu mà xài thử sản phẩm thì họ có thể thấy thích sản phảm từ đó chuyển sang dùng sim của công ty mình.

Anh Nam đáp: - Vâng anh. Nhưng cái khó là làm sao khiến họ chịu từ bỏ sim của mình để xài sim công ty mình. Em đang không nghĩ ra cách gì để hấp dẫn khách hàng anh ạ. Hay mình tặng họ điện thoại kèm sim của công ty mình anh nhỉ.

Anh Bình gật gù: - Đó cũng là một cách. Giờ điện thoại thông minh khá rẻ nhưng rẻ mấy thì cũng phải tầm 600.000 đến 1 triệu. Với giá tiền này thì chi phí marketing sẽ khá cao và số lượng khách hàng công ty mình có thể tiếp cận cũng bị hạn chế. Như vậy rất khó đạt được mục tiêu mà lãnh đạo mình đã đề ra cho sản phẩm này. Em tiếp tục nghĩ thêm xem biết đâu còn phương án khác.

Anh Nam đáp: - Anh phân tích như vậy em mới thấy phương án này cũng chưa phải perfect lắm. À đúng rồi hay là mình chỉ tặng sim không nhưng trong sim mình có nạp sẵn một số tiền nhất định cho khách hàng. Em nhớ hồi xưa cũng có công ty đã từng áp dụng phương án khuyến mại này và rất thành công thu hút được một lượng khách hàng khá ổn ạnh ạ.

Anh Bình gật gù: - Có phải em nói vụ khuyến mãi sim gói cước 1 tỷ đó không. Hồi đấy, anh cũng thấy nhiều quảng cáo về gói cước này cũng khá ổn đấy. Nếu áp dụng vào sản phẩm sim của công ty mình cũng khá ok đấy. Nhưng mình cần phải nghĩ thêm nên áp dụng mức tiền nào và khách hàng sẽ được sử dụng tiền đó cho những dịch vụ nào. Anh nhớ hồi xưa gói cước 1 tỷ đó chỉ áp dụng cho gọi nội mạng và khách hàng phải nạp một số tiền nhất định để duy trì thì mới được sử dụng 1 tỷ đó thì phải

Anh Nam hồ hởi nói: - Đúng rồi đó anh. Nếu anh thấy phương án đó ổn thì để em dự thảo phương án cho công ty mình rồi gửi anh xem.

Anh Bình đáp: - Ừ em lập phương án theo định hướng đó rồi gửi anh xem.

Sau một khoảng thời gian xây dựng dự thảo, anh Nam đã hoàn thành phương án marketing cho sản phẩm sim 5G của công ty. Cầm phương án trong tay, anh Nam mừng rõ đưa cho anh Bình xem

Anh Bình sau khi nhìn phương án của anh Nam đưa, vui vẻ gật đầu nói: - Ừ phương án em chuẩn bị ổn đấy. Nhưng trước khi trình lãnh đạo xem và quyết định, anh nghĩ chúng ta cũng cần tư vấn bên phòng pháp chế xem phương án mình chuẩn bị có vấn đề gì không?

Anh Nam mừng rỡ đáp: - Dạ vâng. Thế anh để em gửi qua phòng pháp chế để họ có ý kiến thêm.

**Cảnh 2: Tại Phòng pháp chế của Công ty, nhìn phương án marketing mà anh Nam mang sang, chị Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ.**

Anh Nam sốt sắng: - Chị Nguyệt, chị xem phương án marketing cũng được một lúc rồi. Chị thấy phương án này có vấn đề gì không chị? Có vướng mắc ở đâu không, chị nói giúp em để bên em còn kịp chỉnh sửa lại.

Chị Nguyệt nhẹ nhàng nói: - Ừ nói thật với chú, phương án mà chú chuẩn bị đúng là có vấn đề về mặt pháp lý thật.

Anh Nam giật mình nói: - Có vấn đề à chị. Vấn đề ở đâu, có lớn lắm không chị.

Chị Nguyệt cười rồi nói: - Vấn đề lớn lắm. Nó nằm ngay từ định hướng khuyến mại mà chú định thực hiện đấy.

Anh Nam hỏi dồn: - Phương án sao à chị. Ý chị là việc mình khuyến mại tặng sim có sẵn tiền trong tài khoản là không được à chị. Sao em nhớ hồi xưa nhiều công ty đã triển khai hình thức này lắm mà. Chị có nhờ chương trình gói cước 1 tỷ không chị. Họ cũng tặng tiền như vậy được sao mình không làm được.

Chị Nguyệt ôn tồn đáp: - Đó là hồi xưa thôi. Pháp luật bây giờ khác rồi. Hành vi tặng sim có nạp sẵn tiền trong tài khoản bây giờ là hành vi vi phạm quy định về khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông và hàng hóa viễn thông chuyên dùng rồi em ạ.

Anh Nam nghi hoặc hỏi lại: - Quy định mới nào thế chị?

Chị Nguyệt đáp: - Đây để chị chỉ em xem. Đây nhé theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 56 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đã nói rõ: Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi phát hành, cung cấp ra thị trường SIM có nạp sẵn tiền trong tài khoản. Như vậy, chiếu theo quy định này, nếu công ty mình thực hiện theo phương án em đề xuất thì cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử phạt công ty mình và công ty mình sẽ bị đình chỉ hoạt động phát triển thuê bao mới từ 01 tháng đến 03 tháng đấy em yêu quỵ ạ.

Anh Nam chán nản: - Thế à chị. Vậy mà em không biết. Em cảm ơn chị. Thế này thì anh Bình lại mắng em mất thôi. Kiểu này không biết bao giờ em mới nghĩ ra được phương án marketing phù hợp cho công ty mình đây.

Chị Nguyệt đông viên: - Thôi không sao đâu em. Thua keo này ta bày keo khác. Trời không phụ lòng người chăm chỉ đâu. Cố lên em.

Anh Nam nói: - Vâng. Em sẽ cố gắng. Sau khi nghĩ ra phương án mới em lại phiền chị xem giúp em nhé.

Chị Nguyệt vui vẻ đáp: - Đương nhiên rồi, việc của chị mà.

**Tiểu phẩm 10 “TRÒ ĐÙA TRÊN MẠNG”**

**1. Diễn viên**

Nam: Học sinh chuyên tin

Tín: Bạn thân của Nam

Bác Minh: Bố của Nam, kỹ sư tin học

**2. Nội dung**

**Cảnh 1: Trong quán café, Tín đang đau khổ vì mới chia tay người yêu sau hơn 2 năm yêu đương. Thấy bạn buồn, Nam liền tìm cách an ủi bạn.**

Nam vừa nói vừa vỗ tai Tín: - Thôi mày đừng buồn nữa. Mày bỏ được con Trang kia là may rồi. Ngay từ đầu tao đã thấy con Trang yêu mày chỉ là để “đào mỏ” mày thôi chứ nó không tốt đẹp gì đâu.

Tín vừa khóc vừa nói: - Tao biết là tao ngu rồi. Tao cứ nghĩ sau ngầy ấy thời gian bên nhau nó sẽ khác. Lúc đầu có thể nó chịu quen tao vì thấy tao giàu nhưng tao vẫn nghĩ bản chất em ấy không xấu. Quen nhau một thời gian rồi em ấy sẽ dần dần yêu tao.

Nam phản đối: - Đó là do mày yêu nó quá thôi. Người ngoài nhìn vào là biết nó có yêu thương gì mày đâu. Trong khi mày cung phụng nó đủ đường. Tao cũng khuyên mày bao nhiêu lần rồi. Con này nó chỉ quen mày khi chưa tìm được mối nào khác tốt hơn thôi.

Tín rầu rĩ đáp: - Tao biết mày muốn tốt cho tao. Giờ tao mới rõ con người thật của Trang. Không ngờ trong thời gian quen tao, nó vẫn đi thả thính khắp nơi trên facebook với Instagram. Lỗi tại tao không nghe mày giờ nó bỏ tao đi cặp với một thằng đại gia bằng tuổi bố nó. Tao đúng là không ra gì, có mặt mà như mù mới đặt hết tình cảm vào người như nó.

Nam dỗ dành an ủi: - Mày biết thế là được rồi. Đừng tự trách nữa. Mày còn trẻ, lại đẹp trai phong độ thế này sợ gì không kiếm được người yêu. Mày bỏ được con Trang là phúc mấy đời rồi đấy.

Tín đáp: - Thôi thôi mày ạ. Sau vụ này tao chắc không dám quen con gái nữa. Mặt ngoài vẫn ngon ngọt anh anh em em, sau lưng thì cắm không biết bao nhiêu cái sừng cho mình rồi. Trong khi tao có để cho nó thiếu thứ gì đâu, nó muốn điện thoại tao mua cho nó điện thoại, nó không có túi xách tao cũng dần nó đi chọn. Quần áo mỹ phẩm không có gì nó thích mà tao không cố mua cho nó. Hai năm mày ạ. Hẳn hai năm yêu nhau mà nó nói bỏ là bỏ rồi nó chặn số tao không một lời giải thích. May nhờ mày giúp tao tìm facebook nó, tao mới biết hóa ra giờ nó đang cặp với người khác.

Nam nói: - Thôi mày quên con đó đi. Sau này tao sẽ tìm cho mày một em vừa xinh vừa ngoan.

Tín đáp: - Cảm ơn mày. Mày đúng là anh em tốt của tao. Nhưng tao vẫn hận con Trang, tao muốn tìm cách cho nó một bài học. Mày có thể giúp tao được không.

Nam nhìn bạn rồi đáp: - Mày muốn tao giúp gì.

Tín ngẫm nghĩ một lúc rồi ngập ngừng nói: - Tao muốn mày giúp tao hack nick facebook của con Trang, cả nick Instagram của nó nữa. Tao biết mày học chuyên tin mày sẽ biết cách làm cái này giúp tao.

Nam thờ dài nói: - Cách thì tao biết nhưng mày muốn tao hack nick con Trang để làm gì?

Tín vừa nắm chặt tay vừa nói: - Tao muốn hack nick con Trang để đổi thông tin của nó. Phải ghi rõ nó là một con đĩ cho mọi người trên mạng nhìn thấy rõ bản chất của nó.

Nam nhìn bạn ái ngại: - Mày muốn làm thế thật à.

Tín đáp một cách dứt khoát: - Mày giúp tao chứ.

Nhìn thấy tâm trạng của Tín, Nam không đành lòng từ chối bạn nên đành gật đầu đồng ý.

**Cảnh 2: Tại nhà của Nam, Nam đang ngồi máy tính để thực hiện yêu cầu của Tín. Trong lúc đang sắp hoàn thành thì bác Minh mở cửa đi vào. Thấy bố đi vào, Nam lúng túng tìm cách tắt màn hình.**

Bác Minh dò hỏi: - Con đang làm gì đấy sao lại tắt màn hình. Bố tưởng con đang ôn bài cho ngày mai cơ mà.

Nam ấp úng nói: - Dạ vâng. Con tắt máy để nghỉ một tý thôi mà bố.

Bác Minh lại nói: - Thế con bật máy bố xem làm bài đến đâu rồi nào.

Nam chần chừ nói: - Sao thế bố, con vừa mới tắt máy để nghỉ mà.

Bác Minh kiên quyết nói: - Con đang làm gì có phải học bài thật không. Đừng nói dối bố. Con bật máy lên cho bố.

Nam đành nghe theo lời bố bật máy. Nhìn vào màn hình máy tính, Bác Minh sầm mặt lại, cất giọng nghiêm nghị hỏi: - Nam, nói thật cho bố con đang làm gì đây.

Nam ấp úng: - Dạ con đang chạy chương trình thôi mà bố.

Bác Minh gằn giọng: - Chương trình gì. Đừng có quanh có nữa. Bố nhìn là biết con đang định làm gì rồi.

Nam giọng lý nhí thú nhận: - Con xin lỗi bố. Con đang cố hack nick facebook với Instagram của Trang ạ.

Bác Minh hỏi lại: - Trang nào?

Nam đáp: - Dạ người yêu cũ của Tín bố ạ. Tín bị Trang nó cắm sừng nên nó có nhờ con giúp nó hack nick của Trang để trả thù bố ạ. Con thấy thằng Tín tội quá nên con nhận lời giúp nó bố ạ. Mà con Trang cũng tệ lắm bố ạ, nó yêu thằng Tín là để đào mỏ nó thôi nên con cũng muốn giúp bạn trút giận.

Bác Minh nhìn Nam rồi thở dài nói: - Con muốn giúp đỡ bạn là tốt nhưng con có biết việc con hack nick người khác là vi phạm pháp luật không.

Nam bất ngớ hỏi lại: - Chỉ là nick facebook thôi mà bố có gì nghiêm trọng đâu ạ. Mất nick này thì lập nick mới thôi mà bố. Mà con hack xong sẽ trả lại nó thôi mà.

Bác Minh nhìn đôi mắt ngây thơ của con rồi từ từ nói: - Vậy là con chưa biết rồi. Theo quy định của pháp luật thì hành vi bẻ khỏa mật khẩu và thông tin của người khác trên mạng hay chúng ta thường gọi là hack ấy sẽ bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo khoản 1 Điều 80 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Nam giật mình đáp: - Phạt nhiều tiền thế cơ à bố.

Bác Minh nói: - Đó mới chỉ là hành vi bẻ khóa mật khẩu thôi nhé. Nếu con hack nick của họ còn nghiêm trọng hơn như con xâm nhập, sửa đổi, hay xóa bỏ thông tin cả Trang trên mạng còn bị phạt nặng hơn từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nữa đấy nhé.

Nam chột dạ nói: - Úi. Tín nó cũng nhờ con vào nick của Trang để sửa lại thông tin.

Bác Minh nhìn con rồi khuyên: - Con là bạn thân của Tín. Con phải an ủi nó chứ đừng có giúp nó làm bậy như vậy. Hành vi này là sai trái, vi phạm pháp luật và bị xử phạt theo quy định của pháp luật. Bọn con còn trẻ có vấp ngã trong chuyện tình cảm thì cũng không nên nghĩ bậy và làm bậy như vậy. Vi phạm pháp luật không phải chuyện đùa đâu.

Nam nhìn bố ăn năn: - Dạ vâng con xin lỗi bố. Thế để con gọi điện cho Tín để khuyên nó lại. Không nên vì con Trang mà đánh đổi như vậy.

Bác Minh nhìn con vui mừng nói: - Con nghĩ như vậy là đúng lắm. Thôi con gọi cho bạn nói chuyện đi.

**Tiểu phẩm 11 “CHO THUÊ GIẤY PHÉP CUNG CẤP DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG”**

**1. Diễn viên:**

Anh Tuấn: Kinh doanh tự do

Anh Cường: Bạn anh Tuấn đang hành nghề luật sư

**2. Nội dung**

Một buổi sáng tại quán café Highland, trong tiết trời đông, anh Cường đang chờ anh Tuấn đến gặp bàn chuyện. Anh Cường nhớ lại cuộc điện thoại của anh Tuấn. Trong điện thoại, anh Tuấn với giọng hồ hởi hẹn anh Cường café để bàn về một mối làm ăn anh Tuấn mới kiếm được. Vừa nhập ngụm café espresso, anh Tuấn vừa nghĩa về những kỷ niệm của mình và bạn. Anh Cường biết Tuấn là một người bạn nhiệt tình, tốt bụng, sống hết lòng vì bạn bè chỉ phải cái trong kinh doanh, Tuấn lại khá lận đận do tính cách thiếu cẩn thận, bộp chộp của mình. Biết tính bạn mình nên hôm nay anh muốn nghe về mối làm ăn của Tuấn để biết cách khuyên bạn. Nhìn ra cửa, thấy bóng Tuấn, anh Cường vội vẫy tay gọi bạn đến bàn mình.

Sau khi gọi đồ và ngồi lại, anh Tuấn bắt đầu mở lời: - Cảm ơn mày vì trời lạnh cũng chịu ra ngoài với tao. Hôm nay tao muốn bàn với mày về mối làm ăn này. Lần này đảm bảo với mày là anh em sẽ kiếm được ra tấm ra món.

Anh Cường cười nói: - Rồi rồi, thế mày nói cho tao biết mày định làm gì đi.

Anh Tuấn thần bí hỏi: - Thế giờ mày biết thị trường bây giờ cái gì mới đang hot không?

Anh Cường đáp: Cái gì mới mà lại hot à. Chà chà. Tao chịu đấy, dạo này tao cũng ít để ý tới thị trường nên cũng không rõ.

Anh Tuấn cười đùa rồi nói: - Mày làm luật sư mà không nghe thông tin gì à. Bây giờ giao dịch điện tử là ngành nghề phát triển nhất. Bây giờ là thời kỳ công nghiệp 4.0 rồi mày ạ. Tương lai sau này người ta sẽ giao dịch điện tử hết thôi.

Anh Cường cười đáp: - Thế mày định mở gian hàng online bán hàng như mấy em trên facebook đấy à.

Anh Tuấn cười nói: - Nếu chỉ có thế thì tao đã không phải mất công gọi mày ra đây bàn rồi. Mày nghĩ tao hợp với mấy cái trò đó à. Tao hôm nay gị mày ra đây để bàn việc khác.

Anh Cường nhìn cách anh Tuấn cười thần bí thì vội hỏi: - Thôi mày đừng vòng vo nữa nói thẳng ra đi để anh em còn biết nào.

Anh Tuấn nhấp một ngụm café rồi từ tốn nói: - Tao nói rồi đấy. Bây giờ là thời đại của giao dịch điện tử. Trong tương lai người ta sẽ không phải gặp mặt nhau để giao dịch hay ký kết hợp đồng giấy nữa, mà họ sẽ dùng hợp đồng điện tử và chữ ký số đó.

Anh Cường đáp: - Ừ mày nói đúng. Nhưng tao vẫn chưa rõ mày định làm việc gì.

Anh Tuấn chép miệng nói: - Tao nói đến thế mà mày chưa đoán ra à. Chính là liên quan đến chữ ký số đó. Dạo gần đây tao hay đọc báo nên mới biết là để phục vụ cho các giao dịch điện tử thì Chính phủ mới cho phép mở một ngành dịch vụ mới là kinh doanh dịch vụ chứng thực chữ ký số. Tao nghiên cứu rồi giờ mình kinh doanh dịch vụ này vừa ít cạnh tranh lại vừa bảo đảm tương lai sau này khách hàng nhiều thì mình tha hồ kiếm lời.

Anh Cường hoài nghi hỏi: - Thế thì cũng được nhưng mày với tao có biết gì về kỹ thuật số với chữ ký số đâu mà kinh doanh.

Anh Tuấn trấn an: - Không lo, mình không biết nhưng mình có thể thuê những người biết về làm cho mình. Quan trọng nhất là mình dám thực hiện với cả có mối quan hệ nữa. Tao có một đứa bạn đang làm ở Bộ Thông tin và Truyền thông nó sẽ giúp mình thêm về cái này.

Anh Cường đáp: - Ừ rồi nghe cũng được nhưng mày định xin Giấy phép cung cấp dịch vụ kiểu gì. Cái này muốn kinh doanh là phải xin Giấy phép rồi chứ không đơn giản đâu.

Anh Tuấn lại cười nói: - Cái này không phải lo tao đã có phương án rồi.

Anh Cường hỏi: - Phương án gì mày nói tao nghe xem.

Anh Tuấn tự tin đáp ngay: - Đi thuê mày ạ. Tao biết một bên vừa mới lấy được Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Họ đang gặp khó khăn về tài chính nên muốn tìm người mua lại Giấy phép của họ. Tao cũng đang thương lượng để mình không phải mua đứt mà có thể thuê theo tháng hoặc năm để tránh phải chi quá nhiều cho việc này.

Anh Cường hỏi lại: - Mày vừa bảo thuê gì cơ>

Anh Tuấn đáp: - Thuê Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Anh Cường nhìn bạn ái ngại nói: - Nếu mày định thuê hay mua bán Giấy phép này thì tao khuyên thật là nên thôi mày ạ.

Anh Tuấn vội hỏi lại: - Mày nói sao cơ. Sao lại không làm. Tao có hỏi thằng bạn ở Bộ rồi giờ muốn xin Giấy phép khá khó và tốn thời gian. Thế nên tao mới tính đường đi thuê đó mày. Thế thuê thì có vấn đề gì.

Anh Cường đáp: - Đó là hành vi vi phạm pháp luật mày ạ. Mày làm như thế là không ổn đâu.

Anh Tuấn đáp: - Sao lại thế tao vẫn nghe người ta thuê giấy phép hay thuê bằng dược sĩ đầy ngoài kia mà.

Anh Cường kiên nhẫn giải thích cho bạn: - Đây nhé theo quy định tại khoản 3 Điều 107 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 thì hành vi mua bán, chuyển nhượng, cho thuê Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng sẽ bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Tao nói có sách mách có chứng nhé.

Anh Tuấn cúi đầu rầu rĩ nói: - Thật thế à mày. Thế mà mấy đứa kia vẫn tìm tao bán Giấy phép như thật. Đúng là giờ không biết tin ai nữa.

Anh Cường an ủi: - Thôi mày đừng buồn. Tao nghe phương án của mày khá ổn đấy. Chỉ phải cái là mày phải kiếm được Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Cái đấy là quan trọng nhất. Còn phương án này tao rất ủng hộ mày.

Anh Tuấn ngửa đầu nhìn bạn rồi nói: - Thế mày vẫn chịu làm cùng tao à. Thế mày nghĩ chúng mình có làm được không mày. Tao chỉ sợ lần này lại thất bại như lần trước thôi mày ạ.

Anh Cường ủng hộ bạn: - Mày phải tự tin lên chứ. Lần này có tao tư vấn cho mày cơ mà.

Anh Tuần nhìn bạn xúc động nói: - Cảm ơn mày. May nhờ có mày. Tao sẽ cố gắng để kiếm được Giấy phép bằng được.

**Tiểu phẩm 12 “KINH DOANH DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ CÔNG CỘNG”**

**1. Diễn viên:**

Anh Thắng: Luật sư tư vấn đầu tư

Anh Quân: Khách hàng tìm đến tư vấn

**2. Nội dung:**

Hôm nay, anh Thắng nhận được một cuộc hẹn khách hàng tới tư vấn hướng dẫn làm hồ sở để được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Đây là một loại hình dịch vụ mới và khá hot trong thời gian gần đây. Anh Thắng vừa uống café vừa chờ gặp khách hàng.

Đúng 10 giờ, anh Quân khách hàng hẹn anh Thắng bước vào quán café và đi về phía anh Thắng. Anh Thắng liền đứng lên và mở lời chào: - Chào anh Quân

Anh Quân đáp lại: - Chào anh. Cảm ơn anh đã nhận lời hẹn của tôi.

Anh Thắng trực tiếp hỏi: - Hôm nay không biết anh Quân muốn tôi tư vấn về vấn đề gì anh nhỉ?

Anh Quân thẳng thắn đáp: - Vâng, như đã trao đổi trước với anh qua điện thoại, hôm nay, tôi muốn nhờ anh tư vấn thêm để được cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.

Anh Thắng đáp: - Rất sẵn lòng. Thế thì tôi xin phép trình bày qua về quy định pháp luật về việc cấp phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng. Đầu tiên là về điều kiện hoạt động, theo quy định của pháp luật mà cụ thể là Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, thì để kinh doanh dịch vụ chứng thức chữ ký số công cộng thì đầu tiên anh phải thành lập một tổ chức pháp nhân. Và tổ chức này phải đáp ứng hai điều kiện sau:

+ Có giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp

+ Có chứng thư số do Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia cấp.

Anh Quân hỏi thêm: - Thế làm thế nào để được cấp giấy phép hả anh?

Anh Thắng đáp: - Theo quy định của pháp luật, thì để được cấp giấy phép anh phải đáp ứng một số điều kiện sau: Thứ nhất là điều kiện về chủ thể, doanh nghiệp của anh phải được thành lập theo pháp luật Việt Nam. Thứ hai là điều kiện về tài chính. Theo đó, doanh nghiệp của anh phải thực hiện ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam không dưới 05 (năm) tỷ đồng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.

Thứ ba là điều kiện về nhân sự. Theo đó, doanh nghiệp của anh phải có nhân sự chịu trách nhiệm: Quản trị hệ thống, vận hành hệ thống và cấp chứng thư số, bảo đảm an toàn thông tin của hệ thống. Nhân sự này phải có bằng đại học trở lên, chuyên ngành an toàn thông tin hoặc công nghệ thông tin hoặc điện tử viễn thông.

Thứ tư là điều kiện về kỹ thuật. Theo đó, doanh nghiệp anh phải thiết lập hệ thống thiết bị kỹ thuật đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác và cập nhật thông tin của thuê bao phục vụ việc cấp chứng thư số trong suốt thời gian chứng thư số có hiệu lực;

+ Lưu trữ đầy đủ, chính xác, cập nhật danh sách các chứng thư số có hiệu lực, đang tạm dừng và đã hết hiệu lực và cho phép và hướng dẫn người sử dụng Internet truy nhập trực tuyến 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần;

+ Đảm bảo tạo cặp khóa chỉ cho phép mỗi cặp khóa được tạo ra ngẫu nhiên và đúng một lần duy nhất; có tính năng đảm bảo khóa bí mật không bị phát hiện khi có khóa công khai tương ứng;

+ Có tính năng cảnh báo, ngăn chặn và phát hiện truy nhập bất hợp pháp trên môi trường mạng;

+ Được thiết kế theo xu hướng giảm thiểu tối đa sự tiếp xúc trực tiếp với môi trường Internet;

+ Hệ thống phân phối khóa cho thuê bao phải đảm bảo sự toàn vẹn và bảo mật của cặp khóa. Trong trường hợp phân phối khóa thông qua môi trường mạng máy tính thì hệ thống phân phối khóa phải sử dụng các giao thức bảo mật đảm bảo không lộ thông tin trên đường truyền.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp anh phải có phương án kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu đảm bảo an toàn hệ thống thông tin và các quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số đang có hiệu lực; có các phương án kiểm soát sự ra vào trụ sở, quyền truy nhập hệ thống, quyền ra vào nơi đặt thiết bị phục vụ việc cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số; có các phương án dự phòng đảm bảo duy trì hoạt động an toàn, liên tục và khắc phục khi có sự cố xảy ra; có phương án cung cấp trực tuyến thông tin thuê bao cho Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia, phục vụ công tác quản lý nhà nước về dịch vụ chứng thực chữ ký số.

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống thiết bị sử dụng để cung cấp dịch vụ đặt tại Việt Nam; có trụ sở, nơi đặt máy móc, thiết bị phù hợp với yêu cầu của pháp luật về phòng, chống cháy, nổ; có khả năng chống chịu lũ, lụt, động đất, nhiễu điện từ, sự xâm nhập bất hợp pháp của con người; và có quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia.

Sau khi lắng nghe lời anh Thắng, anh Quân lo lắng hỏi: - Phải đáp ứng nhiều điều kiện quá anh nhỉ. Thế sau khi đáp ứng hết các điều kiện này tôi sẽ được cấp Giấy phép vĩnh viễn đúng không anh.

Anh Thắng từ tốn đáp: - Không anh ạ. Theo quy định của pháp luật, anh chỉ được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng trong thời hạn 10 năm.

Nghe xong anh Quân lâm vào trầm tư suy nghĩ. Sau một khoảng thời gian, anh Quân tiếp tục hỏi: - 10 năm cũng được, thế anh tư vấn tiếp cho tôi về việc lập hồ sơ cấp phép.

Anh Thắng đáp: Về hồ sơ cấp phép thì anh phải chuẩn bị đơn đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng theo mẫu của cơ quan nhà nước. Thứ hai là giấy xác nhận ký quỹ của một ngân hàng thương mại hoạt động tại Việt Nam. Giấy xác nhận này phải bao gồm, nhưng không giới hạn, điều khoản cam kết thanh toán vô điều kiện và không hủy ngang cho Bên nhận ký quỹ bất cứ khoản tiền nào trong giới hạn của khoản tiền ký quỹ để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình cung cấp dịch vụ do lỗi của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng và thanh toán chi phí tiếp nhận và duy trì cơ sở dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi giấy phép.

Thứ ba là hồ sơ nhân sự gồm: Sơ yếu lý lịch, bằng cấp, chứng chỉ của đội ngũ cán bộ kỹ thuật tham gia hoạt động cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số của doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí mà tôi đã nêu hồi nãy.

Thứ tư là phương án kỹ thuật nhằm đảm bảo quy định về điều kiện kỹ thuật. Và cuối cùng là quy chế chứng thực theo mẫu quy định tại Quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp chứng thực chữ ký số quốc gia.

Anh Quân hỏi tiếp: - Thế sau khi chuẩn bị xong hồ sơ và nộp cho cơ quan nhà nước thì sau bao lâu tôi sẽ được cấp phép thế anh.

Anh Thắng trả lời: Theo quy định thì trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ cấp phép hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan thẩm tra hồ sơ và cấp giấy phép cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ các điều kiện cấp phép . Trường hợp từ chối, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng sẽ có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho doanh nghiệp.

Thế anh còn câu hỏi nào nữa không? Anh Thắng hỏi

Anh Quân gật đầu cảm ơn rồi nói: - Trước mắt là thế đã. Cảm ơn anh đã dành thời gian tư vấn cho tôi. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ tiếp tục nhờ anh tư vấn tiếp.

Anh Thắng đứng dậy bắt tay anh Quân rồi nói: - Không có gì. Rất vui được tư vấn cho anh. Hy vọng co cơ hội được tư vấn tiếp cho anh. Chúc anh và doanh nghiệp thành công xin được Giấy phép.

Anh Quân đáp: - Cảm ơn anh.

**Tiểu phẩm 13 “BẢN TIN ĐÀI TRUYỀN THANH CẤP XÃ”**

Chiều cuối đông, anh Văn vội vã đạp chiếc xe đạp mini xanh từ phía xã về nhà. Đã quen với hình ảnh người phát thanh viên hoạt ngôn và ấm giọng nhất làng lách cách với chiếc xe đạp từ đầu làng tới cuối làng. Như thường lệ, hôm nay anh Văn lại đến trung tâm truyền thanh của xã để đọc bản tin buổi chiều lúc 4h30. Về tới gần ngõ, anh Văn dựng xe ghé nhà ông Đông ngồi uống nước rồi mới về nhà. Ông Đông năm nay cũng đã ngoài 60 tuổi nhưng tinh thần và sức khỏe thì vẫn còn rất minh mẫn. Thấy dáng anh Văn từ ngõ đi vào, ông Đông đã vội với ra.

Ông Đông: Bản tin hôm nay kết thúc sớm thế, coi bộ cuối năm ai cũng mải kiếm tiền nên không thiết sản xuất tin nữa rồi hả chú Văn? Thôi vào đây, nay tôi có cân thuốc lào Tiên Lãng xịn đây.

Anh Văn: Thời tiết mấy bữa nay lãnh quá, đọc xong mấy bản tin mà cổ họng cháu khô như muối. Cháu tính ghé bác xin điếu thuốc với ấm chè cho ấm thân, chứ về nhà, vợ cháu nó cấm tiệt cháu mấy món này là cháu không thể nào chịu được.

Ông Đông: Mày nói thế, có khác nào tao tiếp tay nói dối mày với vợ mày.

Anh Văn: hihi

Ông Đông: Thôi vào ngồi đi.

Nói rồi ông Đông đưa điếu và ống thuốc lào cho anh Văn. Anh Văn rít sâu một hơi, thả khói bay mù mịt giữa hai chú cháu, xong rồi đưa cốc nước chè đã rót sẵn lên uống và xuýt xoa.

Anh Văn: Ấm hẳn người chú ạ. Công nhận là thuốc xịn hạnh nhất Tiên Lãng luôn. Số cháu đúng là số hưởng chú nhỉ?

Nói xong anh Văn cười sảng khoái.

Ông Đông: Món này cũng không nên dùng nhiều, thi thoảng ta mới dung thì hay hơn.

Anh Văn: Vâng, cháu biết rồi chú. Thế hôm nay chú đi đâu ạ? Sáng sớm nay cháu có thấy thím khoe bảo chú đi với thằng Nam lên thành phố, cháu vội làm bản tin quá nên cũng chưa kịp hỏi kỹ xem chú với em lên phố làm gì.

Ông Đông: Tao tính cho thằng Nam lên đó học nghề, nên mới đưa nó lên trường nghề xem tình hình thế nào.

Anh Văn: Thế sao rồi chú? Em nó định theo nghề gì ạ?

Ông Đông: Tao bảo nó học nghề hàn mà nó lại thích đi làm bánh. Chả hiểu nó nghĩ gì, thôi thì thích làm gì thì t chiều, nhưng học không đến nơi đến chốn thì thiệt thân nó trước tiên.

Anh Văn: Chú nói đúng, trước tiên là ở em nó, chứ học gì thì học em nó không có mục tiêu và cố gắng thì không thể thành công được.

Ông Đông: Ừ, tao cũng nói suốt đấy, chả biết rồi nó thế nào nữa. Thế bản tin hôm nay thế nào? Có gì hay và cần lưu ý không? Tao đi từ sớm nên không nghe được tin phát thanh mày đọc lại thành ra không quen.

Anh Văn: Đúng là cả làng này may ra có chú thích đài truyền thanh xã đến thế, chứ ai cũng bận mải đi làm, chắc gì đã nghe. Tin hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt chú ạ, chủ yếu là tình hình rét đậm rét hại kéo dài cuối năm và các biện pháp phòng chống sương giá cho gia súc, gia cầm, vật nuôi thôi chú.

Ông Đông: Tình hình rét mướt này mà kéo dài thì thiệt hại cũng không nhỏ đâu, lúa đông xuân cũng chưa thể gieo cấy ngay được. Tết năm nay lại nhiều người không vui được rồi.

Anh Văn: Trong bản tin, cháu cũng hướng dẫn và khuyến cáo mọi nhà rồi, cần phải che chắn kỹ càng các khu vực chuồng trại, chăn nuôi, cần thiết là phải mặc lớp vải che chắn cho động vật, gia súc nuôi trong nhà.

Ông Đông: Ừ, mà lâu nay tao hay nghe bản tin phát thanh, nhưng tao cũng thực sự chưa hiểu rõ hệ thống thông tin gửi đến đài truyền thanh cấp xã gồm những loại bản tin nào đấy?

Anh Văn: Cái này Thông tư 39/2020/TT-BTTT đã quy định rõ rồi chú, hệ thống thông tin nguồn trung ương và cấp tỉnh gửi đến đài truyền thanh cấp xã gồm có loại bản tin thông thường, bản tin ưu tiên và bản tin khẩn cấp.

Ông Đông: Mày nói thế tao lại càng không hiểu gì cả.

Anh Văn: Thông tư này quy định rõ, đây là các loại bản tin được phân chia theo mức độ ưu tiên từ thấp đến cao như sau:

- Bản tin thông thường là loại bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông để người dùng cấp xã chủ động lựa chọn phát theo lịch phát thanh.

- Bản tin ưu tiên là loại bảng tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông để ưu tiên phát trong chương trình. Bản tin ưu tiên của hệ thống thông tin nguồn gửi đến trùng với lịch phát bản tin ưu tiên của cấp xã trong chương trình, người dùng cấp xã quyết định thứ tự phát các bản tin ưu tiên theo yêu cầu thực tế.

- Bản tin khẩn cấp là loại bản tin được hệ thống thông tin nguồn gửi đến đài phát thanh cấp xã ứng dụng công nghệ thông tin- viễn thông để phát ngay trong các tình huống khấn cấp (thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh...).

Ông Đông: Chà chà, cũng khá nhiều thông tin hữu ích đấy nhỉ? Phát thanh viên của cả xã có khác, quy định của pháp luật mà thuộc làu làu không chệch đi đâu được.

Anh Văn: Nói chung, chú chỉ cần nhớ là các thông tin liên quan đến thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh… là những bản tin khẩn cấp cần phải ưu tiên phát song ngay khi hệ thống nguồn thông tin của trung ương và cấp tỉnh gửi đến.

Ông Đông: Ừ, chú cũng đã hiểu hơn rồi, vì thế những bản tin phát gần đây đều liên quan đến tình hình diễn biến thời tiết khắc nghiệt đúng không?

Anh Văn: Vâng, và cả bản tin liên quan đến diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh covid-19 nữa chứ chú.

Ông Đông: À đúng rồi, tình hình nước ta đã có vacxin chống bệnh này chưa nhỉ?

Anh Văn: Theo thông tin cháu nhận được thì Việt Nam chúng ta đang tuyển tình nguyện viên để thử lại vacxin mới sản suất sau khi thử nghiệm trên chuột đã cho kết quả khả quan rồi.

Ông Đông: Thế thì mừng quá, theo thời gian, hy vọng dịch bệnh sẽ được kiểm soát và thuyên giảm dần. Còn sắp tới thì sao? Mày có dự đoán gì về tình hình thời sự trong nước sắp tới không?

Anh Văn: Hihi, cháu không đoán được đâu ạ, nhưng cháu chắc chắn rằng, sắp tới đây, sẽ có rất nhiều bản tin liên quan đến Đại hội Đảng toàn quốc đấy chú ạ…

**Tiểu phẩm 14 “GỬI TIN NHẮN QUẢNG CÁO CẦN ĐÚNG LUẬT”**

Tan giờ làm, Giang nhanh nhanh chóng chóng thu xếp đồ đạc, phóng xe về đón con. Hai mẹ con Giang vừa về tới nhà được một lúc, đang loay hoay chuẩn bị nấu bữa tối thì cô Lệ - người cùng khu dân cư sang nhà chơi.

Lệ: Nay chị về sớm thế ạ? Anh đã về chưa chị?

Giang: Ừ, cháu tan học sớm nên chị về sớm hơn để đón cháu. Cô cơm nước gì chưa?

Lệ: Em cũng vừa mới về, đã kịp cơm nước gì đâu chị. Em sang định hỏi anh chị chút việc mà.

Giang: À thế à, có chuyện gì em cứ nói, chị nghe đây.

Lệ: Chị làm trong ngành luật, thế chị có biết gì về tin nhắn rác không ạ?

Giang: Thật ra thì, chị làm nghề liên quan đến luật nhưng không có nghĩa là cái gì về luật chị cũng biết hết được. Nhưng ý em muốn hỏi rõ về vấn đề gì nào?

Lệ: À vâng, mấy hôm nay em có nghe về việc luật quy định không được gửi tin nhắn rác và tin nhắn quảng cáo, không biết là thế nào nữa.

Giang: À, vấn đề em hỏi chị thì chị có thể tra cứu cho em được ngay. Thật ra thì em cũng có thể tự tìm hiểu trên mạng được mà.

Lệ: Em tìm và đọc rồi nhưng em thấy khó hiểu lắm, chị thông thạo cái này chị có thể giải thích thêm giúp em được không ạ?

Giang: À, tất nhiên rồi. Thế thì em cứ ra ghế ngồi đợi chị tý nhé, chị cắm nồi cơm xong ngay bây giờ.

Nói xong, Giang vội vàng cắm nồi cơm điện lên trước, thức ăn thì đã bỏ khỏi tủ lạnh, cô bật bình nước nóng và giục con đi chuẩn bị đồ tắm. Lúc này Lệ đang ngồi ở ghế sofa phòng khách.

Giang: Lệ à, vấn đề em hỏi để chị tra cứu văn bản đã nhé, hệ thống pháp luật Việt Nam là rất nhiều và đa dạng lắm.

Lệ: Em hiểu mà, không sao đâu chị. Nay em cũng có vội gì đâu, con An Nhiên em đã gửi cháu về bên ngoài rồi. Có hai vợ chồng em trên này thôi nên cũng thong thả hơn anh chị nhiều ạ.

Giang: Có ông bà hỗ trợ chuyện con cháu cho thì không còn gì bằng nữa em ạ. Chị chi mong có thể mà không được.

Lệ: Anh chị thiệt thòi nhiều nhưng bù lại rất đông anh em, em thì chỉ con một. Cái nọ nó bó cái kia chị ạ.

Giang: Đúng thế em à, đây chị tra được rồi đây, vấn đề em hỏi được quy định tại Nghị định số 91/2020/NĐ-CP ngày 14/8/2020 về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác.

Lệ: Vâng ạ.

Giang: Nghị định quy định rất rõ này, tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo là tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân; tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông. Tin nhắn chăm sóc khách hàng của doanh nghiệp viễn thông là tin nhắn do doanh nghiệp viễn thông gửi đến các khách hàng của mình đang sử dụng dịch vụ viễn thông chỉ để thông báo về các hoạt động, tính năng tiện ích của dịch vụ viễn thông đó. Tin nhắn rác bao gồm các loại sau: Tin nhắn quảng cáo mà không được sự đồng ý trước của Người sử dụng hoặc tin nhắn quảng cáo vi phạm các quy định về gửi tin nhắn quảng cáo; Tin nhắn vi phạm các nội dung bị cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Giao dịch điện tử, Điều 12 Luật Công nghệ thông tin, Điều 12 Luật Viễn thông, Điều 8 Luật Quảng cáo, Điều 7 Luật An toàn thông tin mạng, Điều 8 Luật An ninh mạng.

Lệ: Thế có nghĩa là giờ cứ doanh nghiệp gửi tin nhắn quảng cáo đến các thuê bao mà không được chủ thuê bao đồng ý thì là tin nhắn rác hả bác?

Giang: Đúng thế. Nhưng em hỏi cái này để làm gì? Chị nhớ là em làm giáo viên mầm non mà nhỉ?

Lệ: À, là em hỏi cho anh trai nhà em, bác ấy có kinh doanh nho nhỏ, nhưng vừa mới khởi nghiệp thì lại vướng ngay vào Nghị định 15 này thế mới đen cơ chứ.

Giang: Nghị định này được ban hành mục đích chính là để bảo vệ  người sử dụng dịch vụ viễn thông, Internet, tránh bị gây phiền hà bởi tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điện tử rác. Trong đó, lần đầu tiên có quy định pháp luật về “Cuộc gọi rác”. Đây là vấn đề gây nhiều phiền hà, bức xúc cho người sử dụng dịch vụ viễn thông trong thời gian qua.

Lệ: Vậy là theo Nghị định số 91 này thì người sử dụng dịch vụ viễn thông có quyền được quyết định việc nhận hoặc không nhận tin nhắn, cuộc gọi quảng cáo hàng hóa, dịch vụ hả chị?

Giang: Đúng rồi em.

Lệ: Không biết thực tế đã có trường hợp nào bị xử phạt theo Nghị định này rồi chị nhỉ?

Giang: Ơ, em phải chịu khó cập nhật bản tin pháp luật nhé. Theo chị được biết, ngay sau khi Nghị định số 9 có hiệu lực, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã rà soát, xử lý một số đối tượng thực hiện cuộc gọi rác và gửi tin nhắn rác, trong đó có cả cá nhân lẫn doanh nghiệp bị xử phạt hành chính đấy em.

Lệ: Ôi, thế thì nghiêm trọng thực sự rồi bác ạ.

Giang: Tất nhiên rồi, pháp luật là tối cao mà em, ai cũng phải tuân thủ và chấp hành nghiêm quy định.

Lệ: Thế có cách nào để lách luật không, bác chỉ cho em với?

Giang: Cô lại nghĩ thiển cận rồi. Luật sẽ có quy định hướng dẫn cụ thể cho người sử dụng, cứ vướng ở đâu là mọi người lại nghĩ đến việc lách luật ở đó là sao nhỉ?

Lệ: Có thế nào thì bác chỉ giúp em, chứ thực sự em không có thời gian để tìm hiểu quy định được.

Giang: Đây nhé cô, ngay trong Nghị định 91 đã có quy định cụ thể về trách nhiệm của người quảng cáo tại Điều 11 này. Cần thiết, chị đọc to cho em nghe này:

“Điều 11. Trách nhiệm của người quảng cáo

1. Phải kiểm tra Danh sách không quảng cáo quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định này để tránh việc gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo, tin nhắn quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến các số điện thoại trong danh sách này.

2. Chỉ được phép gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo đến Người sử dụng khi được Người sử dụng đồng ý trước về việc nhận quảng cáo qua một trong các cách sau:

a) Đồng ý nhận tin nhắn quảng cáo sau khi Người quảng cáo gửi tin nhắn đăng ký quảng cáo đầu tiên và duy nhất;

b) Khai báo và xác nhận vào mẫu đăng ký trên giấy in, Cổng/Trang thông tin điện tử, các ứng dụng trực tuyến, mạng xã hội của Người quảng cáo;

c) Gọi điện thoại hoặc nhắn tin đến tổng đài thoại của Người quảng cáo để đăng ký;

d) Sử dụng phần mềm hỗ trợ đăng ký nhận quảng cáo.

3. Cung cấp cho Người sử dụng công cụ tra cứu hoặc lưu trữ các thỏa thuận về việc đăng ký, từ chối nhận tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, cuộc gọi quảng cáo trên Cổng/Trang thông tin điện tử, mạng xã hội của mình để phục vụ việc thanh, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

4. Chịu trách nhiệm và phải có biện pháp kiểm tra việc đã đồng ý trước một cách rõ ràng của Người sử dụng khi gửi tin nhắn quảng cáo, thư điện tử quảng cáo, gọi điện thoại quảng cáo.

5. Có giải pháp hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho Người sử dụng trong việc từ chối nhận tin nhắn quảng cáo theo Điều 16, thư điện tử quảng cáo theo Điều 20 Nghị định này.

6. Phối hợp với doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet, thư điện tử và các cơ quan tổ chức khác có liên quan trong việc quảng cáo qua tin nhắn, thư điện tử, gọi điện thoại.

7. Lưu trữ thông tin đăng ký nhận quảng cáo, thông tin yêu cầu từ chối và thông tin xác nhận từ chối của người sử dụng để phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát trong thời gian tối thiểu là 01 năm.”

Lệ: À, vâng em hiểu rồi, nghĩa là vẫn có thể quảng cáo dịch vụ nếu được khách hang đồng ý, thông qua việc đăng ký dịch vụ đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Giang: Em hiểu dần rồi đó.

Lệ: Vậy em sẽ nói anh trai em

Giang: Tốt nhất là em nói anh em nhờ chuyên gia trong lĩnh vực này tư vấn cho cặn kẽ hơn. Nếu cần thì chị có thể giới thiệu cho.

Lệ: Ôi, thế thì còn gì bằng. Em cảm ơn bác nhé.

Giang: Không có gì đâu, hang xóm láng giềng với nhau mà em. Thôi chị tranh thủ nấu cơm đây, anh nhà chị cũng sắp về tới nhà rồi./.

**Tiểu phẩm 15“HÚT THUỐC LÁ CŨNG BỊ PHẠT TIỀN”**

Trên chiếc chiếu cói đã cũ rách, ấm chén pha trà vứt bề bộn, mùi khói thuốc lá nồng nặc trong căn nhà nhỏ rộng khoảng 30m2, đồ đạc chẳng có gì giá trị. Hải ngồi vừa chơi điện thoại vừa hút thuốc lá. Quỳnh, cậu con trai lớn của Hải đang học lớp 11 vừa giúp mẹ đưa hàng ra chợ về, vừa đi vào đến sân, Hải hỏi vọng ra.

**Hải**: Mẹ có dặn gì không?

**Quỳnh**: Tý mẹ về, bố đi với mẹ vào thăm ông ngoại, hình như ông ốm.

Hải rít hơi thuốc, tay lướt điện thoại và dường như không quan tâm đến việc vợ dặn chuẩn bị đi thăm bố vợ bị ốm, Hải lấy tờ 50 nghìn đưa cho Quỳnh rồi bảo.

**Hải**: Ông già rồi, ốm là chuyện thường, thăm nom gì, để mẹ mày tự đi, cầm tiền sang nhà bác Thủy mua cho bố bao thuốc lá Thăng Long.

Cầm tiền bố đưa, Quỳnh phóng xe vút ra ngoài ngõ để đi mua thuốc lá, vẫn tiếp tục chơi điện thoại, khói thuốc vẫn nghi ngút.

Đến quầy bán thuốc nhà Chị Thủy, Quỳnh gọi to vào.

**Quỳnh**: Bác Thủy, bán cháu một bao Kenk và một Thăng Long mềm.

Chị Thủy nhìn Quỳnh có vẻ không muốn bán vì biết Quỳnh hay mua nợ và chưa trả hết nợ.

**Chị Thủy:** Này nhé, không bán nợ đâu.

**Quỳnh** (rút tiền từ trong túi chìa ra đưa cho Chị Thủy): Đây “xiền” đây, trả nợ 3 bao hôm trước và hôm nay.

Chị Thủy nhìn Quỳnh đang rút tiền từ trong túi quần ra, có vẻ thấy vui, liền đi ra chỗ để thuốc lá, lấy thuốc đưa cho Quỳnh.

**Chị Thủy:** Kiếm được vụ gì hay lấy cắp tiền của mẹ, sao hôm nay nhiều tiền thế?

**Quỳnh** (*có vẻ tự đắc, vênh mặt, tay đưa tiền cho Chị Thủy*): Này nhé, đây chưa bao giờ biết ăn cắp, mà chỉ “mượn tạm” thôi nhé… (*cười*).

Quỳnh nhận thuốc từ tay Chị Thủy, cầm bao thuốc Quỳnh bóc bao kenk và châm hút, những hơi thuốc kéo nghiền thật sâu và xả ra hơi thật dài. Đúng lúc đó, anh Thanh – Bí thư đoàn thanh niên của thôn đi qua, nhìn thấy chị Thủy đưa cho Quỳnh mấy bao thuốc, rồi trước cửa hàng lại treo cả biển quảng cáo bán thuốc lá, anh khéo léo nhắc nhở:

**Anh Thanh**: Chị Thủy này, theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá thì việc buôn bán thuốc lá như bây giờ của cửa hàng là có vi phạm rồi đấy.

**Chị Thủy** (nhíu mày): Thế ạ! Em có biết đâu, lâu nay em vẫn bán mà có sao đâu!

**Anh Thanh**: (*cười rồi nói*): Chị treo biển quảng cáo để ở trước cửa hàng thế kia là vi phạm vào luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012, vì Luật nghiêm cấm hành vi quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức.

Quỳnh trên tay vẫn mấy bao thuốc, đi gần lại chỗ chị Thủy đứng nghe. Anh cán bộ tiến lại gần Quỳnh, đưa tay vỗ vỗ vai cậu ta:

**Anh Thanh**: Đặc biệt là chị đã bán thuốc lá cho người chưa thành niên, dù là cháu mua để sử dụng hay mua hộ cho người khác thì cũng bị nghiêm cấm. Sắp tới Nhà nước sẽ có nhiều biện pháp để xử phạt vi các trường hợp vi phạm điều cấm. Chị Thủy cũng phải lưu ý chấp hành, vừa tốt cho người vừa đẹp cho mình.

**Chị Thủy** (*phân bua*): Tôi biết thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, nhưng… thấy mọi người bán thì … thật ra loại hàng này tôi cũng chỉ bán phụ thêm thôi, anh thấy đấy, cửa hàng này chủ yếu là các loại hàng tiêu dùng thiết yếu, cần cho bà con hàng xóm chứ ở ngõ nhỏ này, làm gì có khách đâu. Với nói thế thôi chứ, tôi có thấy quy định nào về phạt bán thuốc lá đâu chú?

**Anh Thanh**: Thế thì chị chưa biết rồi, Nghị định số 117 năm 2020 của Chính phủ ban hành đã quy định rất rõ, hành vi bán, cung cấp thuốc lá không đúng quy định sẽ bị phạt tiền rất nặng, cu thể Điều 26 quy định như sau:

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không có biển thông báo không bán thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi tại điểm bán của đại lý bán buôn, đại lý bán lẻ thuốc lá.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Trưng bày quá một bao hoặc một tút hoặc một hộp của một nhãn hiệu thuốc lá tại đại lý bán lẻ, điểm bán lẻ thuốc lá;

b) Bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi;

c) Bán, cung cấp thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật. Trường hợp bán thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá là thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả thì thực hiện xử phạt theo quy định của pháp luật về hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh có liên quan đến hành vi vi phạm trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi và loại bỏ yếu tố vi phạm đối với thuốc lá không ghi nhãn, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 2 Điều này. Trường hợp không loại bỏ được yếu tố vi phạm thì buộc tiêu hủy.

**Chị Thủy**: Ối, phạt nặng vậy cơ ạ. Tôi cũng chỉ biết là không nên hút nhiều thuốc lá thôi chứ cũng không nghĩ là bán thuốc lá cũng bị xử phạt như vậy. Thôi, Quỳnh ạ, cháu còn ít tuổi nên bỏ thuốc lá đi cháu ạ, hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe, không chỉ cho bản thân người xài đâu mà ảnh hưởng những người xung quanh nữa và cả giống nòi của chúng ta nữa. Cháu hút thuốc lá, bác vì hám tiền bán cho cháu giờ bác đã phạm tội rồi đây.

Quỳnh tay cầm hai bao thuốc, nhìn về phía anh Thanh, rồi lại quay sang nhìn chị Thủy.

**Quỳnh**: Cháu thấy cũng bình thường mà, cô không bán thì cháu đi mua chỗ khác vậy.

**Anh Thanh:** Em nói như vậy là không được đâu nhé. Em có biết, Chính phủ đã nêu rõ, người từ đủ 16 tuổi nhưng chưa đủ 18 tuổi có hành vi sử dụng thuốc lá thì sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng (Khoản 1 Điều 29 Nghị định 117/2020/NĐ-CP) hay không? Anh chỉ cần báo cán bộ, công an xã là em khó tránh khỏi đấy.

**Quỳnh:** Ấy ấy anh đừng làm vậy, tại bố em cứ suốt ngày sai đi mua thuốc lá, vì tò nò nên cũng thử thế rồi nghiện lúc nào không hay. Cháu cũng biết biết hút thuốc lá có hại cho sức khỏe, nhưng em chỉ thi thoảng mới dám hút thôi. Thật đấy anh cán bộ Đoàn ạ.

Chị Thủy cảm thấy xấu hổ đi về phía Quỳnh lấy lại mấy bao thuốc vừa bán cho Quỳnh.

**Chị Thủy**: Ừ, từ giờ bác không bán thuốc lá nữa, nghe cháu nói bác cảm thấy xấu hổ lắm.

Nói xong chị Thủy đi về phía trước cửa hàng, gỡ biển quảng cáo cất đi.

Anh Thanh mỉm cười, rồi quay lại Tùng :

**Anh Thanh**: Cháu chưa đủ 18 tuổi, là người chưa thành niên mà bố sai đi mua thuốc là bố cháu đã vi phạm đấy, pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi sử dụng trẻ em dưới 18 tuổi đi mua và sử dụng thuốc lá. Về nhà, cháu nói lại như vậy cho bố nghe nhé, lần sau bố lại sai đi mua thuốc lá là cương quyết từ chối nhớ chưa!

Quỳnh nhìn anh Thanh rồi liếc mắt nhìn sang Chị Thủy với vẻ như đã hiểu thêm một điều mới, học thêm bài học bổ ích. Tùng mở cốp đem trả lại chị Thủy những bao thuốc đó, rồi nhìn anh Thanh nói:

**Quỳnh:** Bố cháu chắc sẽ mắng cháu lắm, những cháu đã hiểu rồi, bố con cháu đều sai, cháu sẽ nói với bố cháu.

Anh Thanh: Lúc nào gặp bố em, anh cũng sẽ nói thêm, điều này là tốt cho sức khỏe cả nhà em mà. Thế nhé, cố gắng lên!

**Tiểu phẩm 16 “GIẤY KHÁM BỆNH GIẢ”**

Hơn một năm ở nhà sinh con và nuôi con, chị Liên không có công ăn việc làm kiếm thêm tiền phụ chồng đồng ra đồng vào. Bức bí quá, chị quyết định gửi con sang nhà ông bà ngoại, nộp đơn xin vào công ty dưới chợ huyện làm công nhân. Gần đến ngày hết hạn nộp hồ sơ, chị Liên mới nhờ được người trông con để đi nộp. Nhưng khi đến nơi, nhân viên công ty thu nhận hồ sơ yêu cầu chị phải có giấy xác nhận khám sức khỏe. Chị Liên lại phải quay về bổ sung giấy tờ. Bình thường, chị có thể lên thẳng bệnh viện huyện để khám, nhưng hôm nay đã là cuối buổi chiều là ngày mai lại hết hạn nộp hồ sơ. Đang lúc không biết xoay xở thế nào thì anh Mạnh – anh họ chị Liên sang chơi, có gợi ý.

Anh Mạnh: Anh có thằng bạn quen với tên bác sĩ trên huyện, chuyên cung cấp các loại giấy khám sức khỏe, cô mà vội thì để anh nhờ cho.

Chị Liên: Ôi được thế, thì may quá rồi. Em cứ tưởng số em nó nhọ, đành chấp nhận ở nhà ăn bám chồng nuôi vậy.

Anh Mạnh: Đừng bi quan thế, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Cô không phải lo nhiều.

Chị Liên: Vâng, thế bác nhờ giúp em.

Anh Mạnh lấy điện thoại gọi cho bạn mình để xin số bác sĩ. Sau một hồi liên hệ, anh cũng gọi được bác sĩ chuyên cung cấp giấy tờ khám sức khỏe.

Anh Mạnh: Đấy anh liên hệ rồi, bác sĩ đồng ý rồi, giờ cô viết cho anh các thông tin về cá nhân của cô như ngày tháng, năm, sinh, cân nặng chiều cao, nhóm máu, cần khám xét những gì thì cô cứ viết ra, anh gửi cho họ, tối là co giấy khám ngay và luôn.

Chị Liên: Nhanh vậy hả anh? Em không có yêu cầu khám gì, miễn sao bác sĩ xác nhận cho em là đủ sức khỏe làm việc thôi.

Anh Mạnh: Thế thì em viết thế vào tin nhắn cho anh, anh chuyển cho nó.

Chị Liên: Tiền công cáng thế nào bác nhỉ?

Anh Mạnh: Anh thấy nó bảo 200 nghìn đồng.

Chị Liên: Ôi vậy ạ, em lên huyện khám vừa mất thời gian mà tiền chắc cũng phải hơn chỗ đó.

Anh Mạnh: Tôi nói rồi mà, bây giờ cái gì người ta cũng có thể làm dịch vụ hết, không phải lo lắng nhiều rồi sinh bệnh.

Chị Liên: Thế thì em may quá rồi bác.

Hơn 5h chiều, anh Văn- chồng chị Liên đi làm về. Chị Liên kể lại chuyện nộp hồ sơ vào công ty sáng nay, biết được chuyện vợ mình nhờ người làm giấy khám sức khỏe anh Văn đã rất ngạc nhiên.

Anh Văn: Em nói thế nào chứ, làm gì có chuyện bệnh viên người ta cấp giấy khám sức khỏe qua điện thoại như thế được, anh lo giấy đấy không được chuẩn.

Chị Liên: Bạn bác Mạnh làm trên bệnh viện huyện mà anh, chắc chuyện đấy cũng đơn giản với họ thôi. Mà mình cũng chỉ cần có tờ giấy có xác nhận của bệnh viện để nộp hồ sơ thôi mà anh.

Anh Văn: Tưởng đơn giản vậy thôi, nhưng không phải thế đâu vợ à. Em có biết nếu giấy tờ ấy là giả thì em có thể sẽ khép vào tội  [làm giả con dấu](https://luatduonggia.vn/quy-dinh-ve-toi-lam-gia-con-dau-tai-lieu-cua-co-quan-to-chuc/), tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức theo quy định của Bộ luật hình sự hay không?

Chị Liên: Em không biết, chẳng lẽ lại đến mức ấy có ạ?

Anh Văn: Có thể lắm chứ. Tội này mà vi phạm thì hình phạt có thể là “phạt tiền từ năm triệu đồng đến năm mươi triệu đồng hoặc bị phạt tù từ sáu tháng đến ba năm” đấy chứ chả đùa đâu.

Chị Liên: Ôi trời ơi, em đâu có biết. Thế giờ em phải làm sao hả chồng?

Anh Văn: Thôi được rồi, người ta hẹn em mấy giờ đến?

Chị Liên: Khoảng hơn 7h tối nay ạ….

Khoảng 7h tối, như đã hẹn, bác sĩ X chuyên cung cấp giấy tờ khám bệnh đêm giấy xuống cho chị Liên. Vừa đến nơi thì anh Mạnh cũng đã có mặt tại nhà Liên.

Bác sĩ X: Anh chị cho em hỏi, đây có phải nhà chị Liên ở đội 3 không ạ?

Chị Liên: Phải rồi em, chị Liên đây.

Bác sĩ X: Vâng, em đến giao cho chị giấy tờ.

Vừa nói dứt lời thì anh Mạnh và Anh Văn áp sát người bác sĩ, mời anh ta ngồi xuống bàn uống nước và nói chuyện.

Anh Mạnh: Anh cho tôi xem giấy tờ chứng minh anh là bác sĩ trên huyện?

Bác sĩ X (vẻ mặt hốt hoảng): Em chỉ đi giao giấy tờ thôi, nên em không mang ạ, nhưng em là y tá khoa khám bệnh ạ, em nói thật ạ!

Anh Văn: Cậu không có giấy tờ tùy thân gì, làm sao chúng tôi tin được, con dấu xác nhận của bệnh viện này làm sao chúng tôi biết được nó có là giả hay không?

Bác sĩ X: Rõ ràng là chị nhà mình có nhu cầu làm giấy trước mà, các anh làm thế này là sao? Em có ảnh bệnh nhân và chụp với bệnh viện đây, em là y tá thật mà.

Anh Văn: Thôi được, tạm thời chúng tôi tin cậu. Giờ mời cậu uống nước rồi chúng ta nói chuyện.

Nói rồi, anh Văn rót chén nước trà cho cả bốn người.

Anh Văn: Quả thật chiều nay vợ tôi có điện thoại cho cậu để làm giấy tờ, nhưng cũng do chưa hiểu biết, lại đang có việc vội cần đến giấy khám sức khỏe lên ông anh họ tôi có gọi điện cho bên chú. Thừa nhận chúng tôi có sai. Nhưng các cậu cũng sai, thậm chí còn sai hơn

Bác sĩ X: Anh nói thế là thế nào?

Anh Văn: Còn thế nào nữa. Các chú là thầy thuốc khám chữa bệnh mà lại làm cái việc này, các chú không biết gì về pháp luật sao?

Anh Mạnh: Chú cầm điện thoại đọc to lên cho nhớ

Anh Mạnh đưa điện thoại đã mở sẵn điều luật cho tên nhân viên y tế cầm và đọc to.

Bác sĩ X: “*Điều 46 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP quy định:*

*1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:*

*a) Cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu;*

*b) Phân loại sức khỏe không đúng với tình trạng sức khỏe của người yêu cầu khám sức khỏe.*

*2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không bảo đảm một trong các điều kiện của cơ sở khám sức khỏe.*

*3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi khám sức khỏe khi không công bố thực hiện việc khám sức khỏe.*

*4. Hình thức xử phạt bổ sung:*

*a) Đình chỉ hoạt động khám sức khỏe của cơ sở trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này;*

*b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3 Điều này.”*

Anh Mạnh: Giờ thì chú đã hiểu và rõ chưa?

Bác sĩ X: Vâng em đã hiểu rồi.

Anh Văn: Bây giờ thì chú về đi và về nói với mấy người làm việc cùng chú. Làm gì thì làm cũng phải tuân theo pháp luật không có ngày mất mạng, mất nghề đấy.

Sáng hôm sau chị Liên cùng chồng đến bệnh viện huyện khám sức khỏe, vừa để khám bệnh cho chính mình, vừa để làm hồ sơ khám sức khỏe. Ngay trong ngày hôm sau chị Liên cũng đã kịp hoàn thiện hồ sơ và nộp xin việc vào công ty như mong muốn.

**Tiểu phẩm 17 “BÀI HỌC KHỞI NGHIỆP”**

Lan vốn là sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành về quản trị kinh doanh, nhưng nay lại rẽ hướng sang nghề tư vấn chăm sóc sắc đẹp. Đi theo nghề được mấy tháng, được tiếp xúc với những người thành công trong nghề, Lan đã ấp ủ một dự định chuyển kinh doanh, buôn bán mỹ phẩm. Lan biết, bây giờ nhu cầu làm đẹp của mọi người được nâng cao nên nghề này chắc chắn sẽ rất phát triển. Có lần Lan đã bàn chuyện với chồng về dự định của mình.

Lan: Chồng à, nếu em khởi nghiệp kinh doanh, anh có ủng hộ em không?

Chồng Lan: Tất nhiên có chứ, vấn đề là em định kinh doanh gì mới được?

Lan: Em định buôn bán mỹ phẩm chồng ạ.

Chồng Lan: Buôn bán cái này cũng vất, mà rủi ro cao, tất nhiên thành công cũng lớn nhưng vốn cũng không phải ít. Thế em định thế nào?

Lan: Em định lấy số tiền bố mẹ hai bên cho chúng mình hồi mới cưới để làm ăn, anh thấy có được không?

Chồng Lan: Anh không có vấn đề gì, nhưng theo anh, em phải lên kế hoạch thật kỹ nếu như đã có ý định.

Lan: Em đã nghĩ kỹ rồi, mấy bà chị làm cùng với em các bả cũng chuyển sang bán mỹ phẩm hết rồi.

Chồng Lan: Thế nguồn hàng bán em định lấy ở đâu? Đã có nguồn cung chưa?

Lan: Đấy đang là vấn đề em đang tính. Tuần sau, bà chị họ anh Khánh trong ngành có tổ chức môt hội thảo giới thiệu các mặt hàng mỹ phẩm mang thương hiệu riêng, em đã đăng ký nhận giấy mời rồi, hôm đó em sẽ đến tham quan và theo dõi đánh giá của người dung đến sản phẩm, sau đó em sẽ quyết định có đầu tư hay không?

Chồng Lan: Dù sao em cũng phải tìm hiểu thật kỹ các nguồn thông tin đã nhé, nhất là các vấn đề pháp lý, quy định của pháp luật điều chỉnh lĩnh vực kinh doanh mà mình định làm.

Lan: Em hiểu rồi mà…

Chồng Lan thấy vợ lên kế hoạch cụ thể nên cũng rất tin tưởng, anh hoàn toàn ủng hộ kế hoạch của vợ mình.

Thứ tư tuần sau, tại trung tâm tổ chức hội nghị ở huyện, Lan có mặt từ sớm để dự sự kiện giới thiệu các mặt hàng mỹ phẩm sắp ra mắt của chị họ người bạn của cô như được mời. Các nhân viên bắt đầu tháo các thùng hàng mỹ phẩm ra bày bán, mỗi mặt hàng đều có giá bán rất rẻ, chỉ tầm 70 đến 100 nghìn đồng. Lan vô cùng ngạc nhiên, không biết chất lượng mỹ phẩm sẽ như thế nào, nên cô đi long vòng mấy quầy để nghe ngóng nhân viên giới thiệu và cảm nhận sản phẩm. Sự kiện chưa bắt đầu, khách lác đác có vài người đến hỏi sản phẩm, bỗng nhiên có 03 cán bộ quản lý thị trường của huyện đến yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hàng hóa.

Cán bộ quản lý thị trường: Chào các anh chị, chúng tôi bên đội quản lý thị trường số 03, yêu cầu các anh chị xuất trình giấy tờ xuất xứ hàng hóa?

Nhân viên: Ấy ấy, cái này chúng em cũng không rõ.

Cán bộ quản lý thị trường: Vậy, anh chị gọi người quản lý của các anh chị ra đây làm việc với chúng tôi.

Cậu nhân viên nhanh nhảu chạy đi gọi quản lý của anh ta. Một lúc sau, cậu trở lại:

Nhân viên: Dạ, đây sếp ơi, các anh chị này muốn gặp sếp.

Quản lý: Vâng em chào các anh các chị!

Cán bộ quản lý thị trường: Chào cô! Chúng tôi là cán bộ quản lý thị trường (vừa nói vừa rút thẻ cán bộ). Chúng tôi nhận được tin báo, công ty của cô đang bày bán sản phẩm mỹ phẩm bất hợp pháp, chúng tôi đề nghị cô cho xem giấy tờ chứng minh xuất xứ hàng hóa mỹ phẩm?

Quản lý: Ơ cái này…Mong các anh thông cảm, đây đều là những sản phẩm chúng em tự sản xuất theo quy trình, hôm nay mới bày giới thiệu đến người tiêu dùng thôi ạ. Mong các anh chiếu cố, bọn em cũng làm vội quá nên chưa lên trình báo cán bộ sớm hơn được.

Cán bộ quản lý thị trường: Nếu là sản phẩm tự sản xuất, đề nghị các cô cậu xuất trình giấy cấp phép của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc công bố sản phẩm mỹ phẩm đạt chất lượng, yêu cầu?

Quản lý: Báo cáo với cán bộ, quy trình sản xuất của bọn em rất khắt khe và đảm bảo, giấy tờ cấp phép chắn chắn sẽ có trong nay mai thôi ạ.

Cán bộ quản lý thị trường: Cô nói vậy là sai luật rồi. Chắc cô đây không hiểu rõ pháp luật về công bố sản phẩm mỹ phẩm. Trường hợp này chúng tôi sẽ lập biên bản để xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm quy định công bố sản phẩm mỹ phẩm. Cụ thể theo khoản 2 Điều 68 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định *“Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi đưa sản phẩm mỹ phẩm ra lưu thông khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hoặc số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm hết thời hạn hiệu lực.”*

Quản lý: Từ từ các anh ơi, các anh cho em xin thêm tý thời gian, bọn em sẽ giải quyết nhanh chóng ạ.

Nói rồi, quản lý liếc mắt về phía cậu nhân viên. Cậu nhân viên nhanh nhảu cầm tập tài liệu trong đó có phong bì tiền về phía cán bộ quản lý thị trường.

Cán bộ quản lý thị trường: Xin lỗi, chúng tôi đang làm nhiệm vụ. Tôi cũng nói thêm, ngoài ra, các anh chị con vi phạm về việc Không thông báo tới cơ quan có thẩm quyền trước khi tổ chức hội thảo, hội nghị, tổ chức sự kiện giới thiệu mỹ phẩm theo quy định của pháp luật. Đối với hành vi này sẽ bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng theo quy định của khoản 1 Điều 69 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ.

Quản lý: Cái này cũng phải xin phép hả cán bộ?

Cán bộ quản lý thị trường: Tất nhiên rồi, trước khi kinh doanh một mặt hàng nào đó, tốt nhất cô nên tìm hiểu kỹ các vấn đề pháp lý có liên quan, nhất là liên quan đến lĩnh vực mỹ phẩm nhé!

Lan chứng kiến toàn bộ câu chuyện mới vỡ lẽ, hóa ra, chuyện làm ăn không đơn giản như thế. Các cán bộ quản lý thị trường và phía công ty mỹ phẩm đã hoàn tất biên bản xử lý vụ việc liên quan, công ty mỹ phẩm kia tất nhiên phải chấp hành các quy định của pháp luật liên quan. Và Lan cũng đã có một bài học thực tế sâu sắc cho dự định kinh doanh sắp tới của mình.

**Tiểu phẩm 18 “CỦA RẺ LÀ CỦA ÔI’’**

**Nhân vật:**

**Chú Sáu:** Chủ cửa hàng tạp hóa;

**Hải:** Nhân viên cửa hàng tạp hóa - cháu chú Sáu;

**Chị Mai:** Người mua hàng;

**Anh Hoàng:** Cán bộ phường.

Gần đây do sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các cửa hàng, doanh nghiệp lớn, nhỏ đều chịu ảnh hưởng không ít. Trong khi đó, khẩu trang đang là mặt hàng rất cần thiết đối với tất cả mọi người, ở các hiệu thuốc khẩu trang y tế luôn trong tình trạng “cháy hàng”. Nhân cơ hội đó, cửa hàng tạp hóa chú Sáu đã nhập một lô khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc, không nhãn mác về để tự đóng gói và kinh doanh.

**Chú Sáu** (vẻ mặt phấn khởi): Hải ơi! Ra bê hàng vào. Nhanh lên, nhanh lên…

**Hải** (hớt hải chạy ra): Cháu ra ngay đây. Ôi! Nhiều hàng vậy chú Sáu.

**Chú Sáu:** Bê hết vào nhà đi rồi nói. Nhanh tay nhanh chân lên.

**Hải** (thắc mắc): Nhìn to thế mà nhẹ ghê chú nhỉ. Thế cái gì mà chú lại nhập nhiều vậy chú?

**Chú Sáu:** Mày bóc ra đi là biết ngay. Cẩn thận đừng làm rơi cái nào của tao.

**Hải:** À! Khẩu trang y tế hả chú? Sao chú nhập nhiều thế? Chú không sợ không bán được à?

**Chú Sáu:** Mày không phải lo. Thiên thời địa lợi phải biết mà tận dụng chứ. Không có chuyện không bán hết đâu. Tao còn sợ không có hàng để bán đây này.

**Hải:** Thế nhưng sao khẩu trang lại không có hộp hả chú, thế này thì ai mua.

**Chú Sáu:** Hộp ở đằng kia kìa. Mày phải tự đóng hộp chứ còn chờ ai đóng cho. Ít tiền mà đòi hàng thơm à.

**Hải:** À, hộp đây rồi. Nhưng chú ơi! Chú không sợ làm thế này là vi phạm pháp luật à???

**Chú Sáu:** Chưa đến lượt mày phải lo. Chỗ này bán mấy ngày là hết, có khi “chúng nó” còn chưa kịp biết. Ngoài mấy cái hiệu thuốc bọn nó bán mấy chục một hộp thì mình bán rẻ hơn vài nghìn là khách nó thấy rẻ hơn nó mua nhiều ngay. Thôi mày nói ít thôi, đi đóng hộp đi cho tao còn bán.

**Hải:** Vâng, vâng.

Sau một ngày, Hải và chú Sáu cùng vài đứa nhỏ trong nhà đã đóng được khá nhiều hộp khẩu trang. Nhìn hình thức và bên trong hộp khẩu trang y tế do cửa hàng chú Sáu đóng không khác gì khẩu trang y tế được bán ngoài hiệu thuốc, ngay cả tem mác cũng đầy đủ cả. Ngay ngày hôm sau, chú Sáu bày khẩu trang y tế ra bán luôn, chú để ở chỗ dễ nhìn thấy nhất trong cửa hàng để thu hút khách hàng. Nhiều ngày sau đó…

**Hải:** Khẩu trang bán chạy ghê chú nhỉ? Mới có 3 ngày mà đã hết hơn 500 hộp rồi.

**Chú Sáu:** Tao đã bảo rồi, chỉ cần bán rẻ hơn các hiệu thuốc là người ta mua nhiều lắm. Mà bây giờ ai cũng cần khẩu trang, họ sợ dịch bùng phát mạnh hơn, không biết bao giờ hết dịch nên mỗi người đã mua là mua hẳn vài hộp để nhà tích trữ ấy chứ.

**Hải** (cười lớn): Chú Sáu đúng là “chuyên gia”.

Hai ngày sau…

**Hải** (quay sang nói nhỏ): Chú Sáu ơi! Sắp hết khẩu trang rồi chú ạ!

**Chú Sáu:** Trong kho còn bao nhiêu hộp?

**Hải:** Còn chừng chưa đến 50 hộp chú ạ. Chú có định nhập thêm không?

**Chú Sáu:** Có chứ nhưng tao đang nghĩ nên nhập bao nhiêu. Dạo này, cán bộ phường với công an kiểm tra gắt quá, thấy đi suốt ngày.

**Hải:** Cháu nghe ngóng thấy có mấy hiệu thuốc bán phá giá nên bị cho đóng cửa luôn rồi. Chắc mình không sao chứ chú nhỉ.

**Chú Sáu:** Mình không bán phá giá nhưng mình không được kinh doanh cái này đâu, lại còn hàng lậu nữa chứ. Mày canh chừng cẩn thận đấy, cất khẩu trang đi, ai hỏi thì bán, thấy ông nào kiểm tra, kiểm đồ thì khẽ khẽ thôi.

**Hải:** Vâng. Mà chú ạ! Có mấy người ra quán mình phàn nàn khẩu trang chất liệu không được tốt, dây hay đứt các kiểu.

**Chú Sáu:** Kệ họ, được mấy người. Mua đồ rẻ mà còn đòi hàng xịn à. Còn lâu đi, tiền nào của nấy thôi.

Một lát sau, chị Mai, người từng mua khẩu trang tại cửa hàng chú Sáu đến phàn nàn về chất lượng sản phẩm:

**Chị Mai** (tức giận, hét lớn): Chủ quán đâu? Làm ăn kiểu gì vậy? Bán hàng cho khách kiểu gì đây? Khẩu trang y tế mà 10 cái thì 9 cái lỗi thế này à? Sao dám bảo khẩu trang y tế hàng loại 1. Treo đầu dê bán thịt chó à? Đi ra đây giải quyết cho tôi.

**Chú Sáu** (đứng nép trong nhà): Thằng Hải! Mày ra bảo nó là làm sao? Khẩu trang bị làm sao? Nói nó có chắc nó mua ở nhà mình không mà chửi ầm lên thế? Nói nó cho nó về đi.

**Hải** (gọi chị Mai đang đứng ở cửa quán): Chị có gì đi vào đây nói đi. Đừng làm ầm ĩ cả xóm lên như thế.

**Chị Mai** (sầm sầm bước vào, đặt túi \*bịch\* một cái): Đây xem đi! Tao mua 5 hộp thì cả 5 hộp lỗi, cái không đứt thì bị lệch, cái không lệch thì lỗi, cái to cái bé,…. Xem có coi được không, làm ăn kiểu gì vậy?

**Hải:** Chị có chắc chị mua ở cửa hàng của chúng tôi không? Nhà chúng tôi bán đã có ai đến phản ánh bao giờ đâu? Hay chị mua chỗ khác xong mang đến quán tôi bắt đền hả?

**Chị Mai** (bực bội, đứng dậy, chỉ vào mặt Hải): Chúng mày đừng có lươn lẹo, chúng mày lại bảo không ai đến phản ánh đi. Xung quanh nhà tao ai mua khẩu trang ở đây cũng bị như thế, không ít thì nhiều. Có cần tao gọi mọi người đến không hả? Mày đừng nói nhiều, bây giờ có chịu giải quyết không đây.

**Hải** (bắt đầu thấy sợ): Chờ tôi chút.

Hải vào nhà và hỏi ông Sáu cách giải quyết. Ông Sáu bảo Hải trả tiền lại cho chị Mai nhưng chỉ được trả một nửa vì lý do đã quá 3 ngày rồi chị mới mang hàng đến bắt đền thì chỉ được đền bù như vậy thôi.

**Hải** (có chút sợ hãi, cố gắng bình tĩnh, ấp úng nói): Cửa hàng chúng tôi chấp nhận hoàn lại nửa số tiền chị đã mua khẩu trang y tế ở đây. Vì đãn quá 3 ngày chị mới quay lại để bắt đền nên chúng tôi không thể biết rõ chị có trộn lẫn hàng kém chất lượng khác vào hay không.

**Chị Mai:** Á à! Chúng mày còn muốn chơi trò này đến bao giờ? Được thôi, tao cũng để ý từ lâu rồi, cứ chờ đấy, lát tao quay lại.

Ngay khi chị Mai rời khỏi, ông Sáu đi ra và bảo Hải kệ con mụ đó, đóng cái chỗ hộp chị Mai mang đến rồi để bán tiếp. Một lát sau, chị Mai quay lại và đi cùng là anh cán bộ phường, anh Hoàng.

**Anh Hoàng:** Chào chú Sáu! Cháu là cán bộ bên phường mình, chúng cháu đã nhận được khá nhiều sự phản ánh của người dân về sự việc bán khẩu trang nhái, khẩu trang lậu, không đủ điều kiện tiêu chuẩn về chất lượng. Hôm nay, cháu được chị Mai đây đưa đến tận nơi để làm rõ sự việc này.

**Chú Sáu:** Ôi, cô này cứ làm quá lên. Chúng tôi chỉ nhập về một chút vì thấy nhu cầu người dân sử dụng cao thôi, bán nốt chỗ này là chúng tôi không nhập nữa mà. Nhà tôi vừa bán vừa dùng thôi mà anh.

**Anh Hoàng:** Cháu thấy cửa hàng còn khá nhiều hộp khẩu trang y tế, chắc không phải như chú nói đâu. Theo phản ánh của mọi người thì chú đang có hành vi vi phạm hành chính về trang thiết bị y tế đấy ạ. Chú lại còn chưa đăng ký giấy phép kinh doanh loại mặt hàng này nên đây thực sự là vấn đề rất lớn cho chú. Theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì chú có thể bị phạt từ 30.000.000đồng đến 40.000.000đồng về hành vi này. Cháu mong chú sẽ rúy kinh nghiệm cho lần sau, nhưng sau đây cháu vẫn phải xin mời chú về phường để trình bày về sự việc. Xin mời chú.

Chú Sáu im lặng đi cùng anh Hoàng lên phường. Sau khi được anh Hoàng phân tích cụ thể hành vi vi phạm và các quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, chú Sáu đã nhận ra hành vi vi phạm của mình và ký cam kết không tái phạm và thực hiện kinh doanh đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng hàng hóa theo quy định nhất là khẩu trang y tế để cùng toàn dân chung tay phòng, chống dịch covid-19.

**Điều 75. Vi phạm các quy định về mua bán trang thiết bị y tế**

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện các biện pháp kiểm soát nội bộ để duy trì chất lượng trang thiết bị y tế theo quy định của chủ sở hữu số lưu hành;

b) Không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không kịp thời cho người sử dụng các thông tin về hướng dẫn sử dụng trang thiết bị y tế; các điều kiện bảo đảm an toàn, bảo quản, hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng bảo trì trang thiết bị y tế;

c) Không thông báo hoặc thông báo không đầy đủ, không kịp thời cho người sử dụng về trang thiết bị y tế có lỗi;

d) Không duy trì hồ sơ theo dõi trang thiết bị y tế, truy xuất nguồn gốc, thu hồi trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật;

đ) Không thông báo hoặc thông báo không kịp thời với chủ sở hữu số lưu hành và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về các trường hợp trang thiết bị y tế có lỗi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện lại thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán khi có sự thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố trước đó theo quy định của pháp luật;

b) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng mẫu, không đúng thời hạn theo quy định của pháp luật đến Sở Y tế khi phát hiện nhầm lẫn, thất thoát trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất; nguyên liệu là chất ma túy và tiền chất;

c) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, chuyển nhượng trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu sản xuất trang thiết bị y tế là chất ma túy và tiền chất;

d) Không báo cáo hoặc báo cáo không đúng mẫu hoặc không đúng thời hạn gửi theo quy định của pháp luật về việc xuất, nhập, tồn kho, sử dụng trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất, nguyên liệu có chứa chất ma túy và tiền chất.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không đáp ứng một trong các điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D;

b) Mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật;

c) Tài liệu trong hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không bảo đảm tính hợp pháp theo quy định của pháp luật;

d) Tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước không bảo đảm tính hợp pháp theo quy định của pháp luật.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các điểm a, d khoản 1, điểm a khoản 2 và các điểm a, c, d khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D đối với hành vi quy định tại điểm c khoản 3 Điều này;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận lưu hành tự do cho trang thiết bị y tế sản xuất trong nước đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này.

**Điều 76. Vi phạm các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế**

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tài liệu trong hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không bảo đảm tính hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế khi không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không áp dụng biện pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

**Tiểu phẩm 19 “ CON CÁI LÀ LỘC TRỜI CHO”**

**Nhân vật:**

**Bà Mai:** Mẹ chồng;

**Chị Hoa:** Con dâu;

**Bà Hằng, bà Trang:** Ủy viên Hội phụ nữ xã.

Bà Mai cầm một túi thuốc vừa đi vào nhà vừa gọi con dâu.

**Bà Mai:** Chị Hoa đâu, ra tôi bảo.

**Chị Hoa** (bụng bầu, từ trong bếp đi ra): Dạ, con đây mẹ.

**Bà Mai:** Này, uống luôn đi. Giải quyết nhanh gọn cái thai trong bụng, chứ để lâu nó kễnh lên càng khó. Uống đi, uống vào là không đau đớn gì đâu.

**Chị Hoa:** Ý mẹ là sao cơ ạ?

**Bà Mai:** Thuốc phá thai tôi vừa mua ngoài hiệu thuốc đấy, uống nhanh đi.

**Chị Hoa** (nước mắt ngắn, nước mắt dài cầm tay mẹ chồng): Mẹ ơi, con xin mẹ. Con nào mà chả là con hả mẹ, đều là khúc ruột của con cả.

**Bà Mai:** (hất tay chị Hoa ra): Á à. Hóa ra chị dám cãi lời mẹ chồng thế à. Láo quá! Chị về làm dâu nhà này 7 năm rồi, đã sinh cho tôi được đứa cháu trai nào chưa? Cái đàn vịt zời này của cô đẻ ra nuôi chỉ có tốn cơm, tốn gạo, chả được cái tích sự gì. Nếu chị cương quyết không bỏ nó thì để tôi bảo thằng Trường bỏ chị.

**Chị Hoa** (khóc nức nở): Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, xã hội giờ không đặt nặng vấn đề có con nối dõi nữa đâu mẹ.

**Bà Mai:** Xã hội không quan tâm nhưng tôi quan tâm, chị mà đẻ nó ra thì đừng trách tôi gửi lại chị về nhà mẹ đẻ.

**Bà Mai:** Không nghe con nói thêm gì, nhất quyết nhét viên thuốc vào tay con dâu, bắt con dâu uống bằng được.

Trong lúc hai người đang giằng co thì Hội phụ nữ làm công tác tuyên truyền của xã bước vào nhà. Thấy hai mẹ con, bà Hằng- Trưởng Ban Hội phụ nữ của xã lên tiếng.

**Bà Hằng:** Ối! Có chuyện gì thế hai mẹ con (một tay đỡ chị Hoa đứng dậy)?

**Chị Hoa** (nước mắt giàn dụa, vừa khóc vừa nói): Cháu chào các bác! Dạ, mẹ cháu không muốn cháu đẻ bé gái nữa nên bắt cháu phải uống thuốc phá thai, dọa là nếu không phá thì sẽ bảo anh Trường bỏ cháu.

**Bà Mai:** Đấy, bác nói xem, không có con trai là bị cả thiên hạ nó cười cho, nói ra nói vào, mất hết cả thể diện. Xấu chàng hổ ai.

**Bà Hằng:** Sao bác lại nói như thế, mình đều là phụ nữ với nhau, phải thông cảm cho nhau mới đúng, bác làm thế này là tự hạ thấp giá trị của phụ nữ với nhau rồi. Hơn nữa, hiện giờ xã hội văn minh, đâu còn ai chọn giới tính cho con khi sinh nữa đâu bác? Bác làm thế này còn là vi phạm, bị xử phạt nữa đấy.

**Bà Mai:** Cái gì cơ? Bác nói linh tinh gì đấy? Tôi vi phạm lỗi gì? Đây là chuyện của nhà tôi, có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu mà vi phạm.

**Bà Hằng:** Tại khoản 3 Điều 100 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,quy định như sau: *“Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.”* Hành vi đe dọa bảo con trai bỏ con dâu thế này chính là đang uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi đấy. Như vậy, bà sẽ bị xử phạt hành chính từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.

**Bà Mai** nghe xong mặt tái mét: Hóa ra còn có cả quy định này à?

**Bà Trang** tiếp lời: Bà Hằng nói đúng rồi đấy. Loại bỏ thai nhi vì lí do giới tính thế này thì vô đạo đức, còn không nhân văn nữa. Con nào, cháu nào cũng quý như nhau, quan trọng cách nuôi dạy của mình. Con gái còn dễ bảo chứ cứ cố để thằng cu ra, chiều chuộng nó quá thành đứa hư hỏng thì lúc đấy lại trách đất than trời. Với lại cái Hoa là đứa con dâu tốt, bác lại muốn bỏ nó thật đấy à? Giờ xã hội văn minh, không cổ hủ như chúng ta ngày xưa. Ấy vậy mà bác vẫn giữ khư khư cái suy nghĩ đấy. Bác nên tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng, đọc sách nghe đài thêm để có thể thay đổi suy nghĩ, theo kịp thời đại nhé!

Bà Mai (im lặng như đang suy nghĩ)

**“Điều 100. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính**

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.”

**Tiểu phẩm 20 “ CON CÁI LÀ LỘC TRỜI CHO”**

**Nhân vật:**

**Bà Mai:** Mẹ chồng;

**Chị Hoa:** Con dâu;

**Bà Hằng, bà Trang:** Ủy viên Hội phụ nữ xã.

Bà Mai cầm một túi thuốc vừa đi vào nhà vừa gọi con dâu.

**Bà Mai:** Chị Hoa đâu, ra tôi bảo.

**Chị Hoa** (bụng bầu, từ trong bếp đi ra): Dạ, con đây mẹ.

**Bà Mai:** Này, uống luôn đi. Giải quyết nhanh gọn cái thai trong bụng, chứ để lâu nó kễnh lên càng khó. Uống đi, uống vào là không đau đớn gì đâu.

**Chị Hoa:** Ý mẹ là sao cơ ạ?

**Bà Mai:** Thuốc phá thai tôi vừa mua ngoài hiệu thuốc đấy, uống nhanh đi.

**Chị Hoa** (nước mắt ngắn, nước mắt dài cầm tay mẹ chồng): Mẹ ơi, con xin mẹ. Con nào mà chả là con hả mẹ, đều là khúc ruột của con cả.

**Bà Mai:** (hất tay chị Hoa ra): Á à. Hóa ra chị dám cãi lời mẹ chồng thế à. Láo quá! Chị về làm dâu nhà này 7 năm rồi, đã sinh cho tôi được đứa cháu trai nào chưa? Cái đàn vịt zời này của cô đẻ ra nuôi chỉ có tốn cơm, tốn gạo, chả được cái tích sự gì. Nếu chị cương quyết không bỏ nó thì để tôi bảo thằng Trường bỏ chị.

**Chị Hoa** (khóc nức nở): Mẹ ơi, mẹ đừng làm thế, xã hội giờ không đặt nặng vấn đề có con nối dõi nữa đâu mẹ.

**Bà Mai:** Xã hội không quan tâm nhưng tôi quan tâm, chị mà đẻ nó ra thì đừng trách tôi gửi lại chị về nhà mẹ đẻ.

**Bà Mai:** Không nghe con nói thêm gì, nhất quyết nhét viên thuốc vào tay con dâu, bắt con dâu uống bằng được.

Trong lúc hai người đang giằng co thì Hội phụ nữ làm công tác tuyên truyền của xã bước vào nhà. Thấy hai mẹ con, bà Hằng- Trưởng Ban Hội phụ nữ của xã lên tiếng.

**Bà Hằng:** Ối! Có chuyện gì thế hai mẹ con (một tay đỡ chị Hoa đứng dậy)?

**Chị Hoa** (nước mắt giàn dụa, vừa khóc vừa nói): Cháu chào các bác! Dạ, mẹ cháu không muốn cháu đẻ bé gái nữa nên bắt cháu phải uống thuốc phá thai, dọa là nếu không phá thì sẽ bảo anh Trường bỏ cháu.

**Bà Mai:** Đấy, bác nói xem, không có con trai là bị cả thiên hạ nó cười cho, nói ra nói vào, mất hết cả thể diện. Xấu chàng hổ ai.

**Bà Hằng:** Sao bác lại nói như thế, mình đều là phụ nữ với nhau, phải thông cảm cho nhau mới đúng, bác làm thế này là tự hạ thấp giá trị của phụ nữ với nhau rồi. Hơn nữa, hiện giờ xã hội văn minh, đâu còn ai chọn giới tính cho con khi sinh nữa đâu bác? Bác làm thế này còn là vi phạm, bị xử phạt nữa đấy.

**Bà Mai:** Cái gì cơ? Bác nói linh tinh gì đấy? Tôi vi phạm lỗi gì? Đây là chuyện của nhà tôi, có làm gì ảnh hưởng đến ai đâu mà vi phạm.

**Bà Hằng:** Tại khoản 3 Điều 100 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế,quy định như sau: *“Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.”* Hành vi đe dọa bảo con trai bỏ con dâu thế này chính là đang uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi đấy. Như vậy, bà sẽ bị xử phạt hành chính từ 7 triệu đến 10 triệu đồng.

**Bà Mai** nghe xong mặt tái mét: Hóa ra còn có cả quy định này à?

**Bà Trang** tiếp lời: Bà Hằng nói đúng rồi đấy. Loại bỏ thai nhi vì lí do giới tính thế này thì vô đạo đức, còn không nhân văn nữa. Con nào, cháu nào cũng quý như nhau, quan trọng cách nuôi dạy của mình. Con gái còn dễ bảo chứ cứ cố để thằng cu ra, chiều chuộng nó quá thành đứa hư hỏng thì lúc đấy lại trách đất than trời. Với lại cái Hoa là đứa con dâu tốt, bác lại muốn bỏ nó thật đấy à? Giờ xã hội văn minh, không cổ hủ như chúng ta ngày xưa. Ấy vậy mà bác vẫn giữ khư khư cái suy nghĩ đấy. Bác nên tiếp cận với các kênh thông tin đại chúng, đọc sách nghe đài thêm để có thể thay đổi suy nghĩ, theo kịp thời đại nhé!

Bà Mai (im lặng như đang suy nghĩ)

**“Điều 100. Hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính**

1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính của người mang thai mà không bị ép buộc phải loại bỏ thai nhi.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

3. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp tinh thần để ép buộc người mang thai loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với hành vi dùng vũ lực để ép buộc người mang thai phải loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

5. Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính;

b) Chỉ định hoặc hướng dẫn sử dụng hóa chất, thuốc hoặc các biện pháp khác để loại bỏ thai nhi mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

6. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi phá thai mà biết rõ người đang mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 6 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh đối với cơ sở có hoạt động dược không vì mục đích thương mại trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 5 Điều này.”

**Tiểu phẩm 21 “Không thể thiếu thông tin pháp luật”**

**Nhân vật:**

**Anh Minh:** Nhân viên công ty May X.

**Chị Đông:** Vợ anh Minh.

**Chị Ngọc:** Chị gái anh Minh.

Hôm qua, anh Minh đi ăn cưới, trên đường về bị một chiếc ô tô đi ngược chiều quệt vào làm anh bị ngã ra đường gãy tay. Chị Đông đưa a Minh vào bệnh viện, vài ngày sau, chị Ngọc vào viện thăm anh Minh và cũng để thanh toán viện phí cho anh Minh xuất viện.

**Chị Ngọc** (quay sang hỏi chị Đông): Bảo hiểm y tế của Minh đâu rồi em. Em có mang theo ở đây không để chị mang xuống thanh toán giúp viện phí cho.

**Chị Đông:** Em không thấy a Minh đưa cho e chị ạ.

**Anh Minh:** Từ ngày đi làm, em tham gia bảo hiểm xã hội rất đầy đủ, tháng nào công ty cũng đều trích lương đóng bảo hiểm nhưng đến nay vẫn chưa được cấp bảo hiểm y tế.

**Chị Đông:** Đấy chị ạ! Bây giờ xảy ra chuyện thì không có bảo hiểm y tế để thanh toán. Làm sao bây giờ hả chị?

**Chị Ngọc:** Cô, chú cứ thanh toán viện phí đi rồi về công ty để hỏi rõ vấn đề này và yêu cầu công ty thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho Minh. Trước giờ, chị đi làm cho cơ quan nào, chị cũng luôn nhận được bảo hiểm y tế đầy đủ nên cô, chú cứ yên tâm, đừng lo lắng gì. Cô, chú phải biết rằng đóng bảo hiểm cho người lao động luôn là trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động, nếu không thực hiện đầy đủ thì doanh nghiệp hay tổ chức đó sẽ phải chịu trách nhiệm. Đây là quyền của mình thì mình phải đòi lại chứ đúng không?

**Chị Ngọc** (nói thêm): Chị được biết, theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, thì người sử dụng lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định về đóng bảo hiểm y tế. À đây, máy điện thoại của chị có mạng 4G, chị tìm Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ, chị, em mình cùng đọc để hiểu pháp luật mà bảo vệ quyền lợi của bản thân mình cũng như người khác nhé!

Đây, Điều 80 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định cụ thể như thế này cơ mà: (i) Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế của đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế.

(ii) Phạt tiền đối với hành vi không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế theo một trong các mức sau đây:

- Từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, khi vi phạm dưới 10 người lao động;

- Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, khi vi phạm từ 10 đến dưới 50 người lao động;

- Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng, khi vi phạm từ 50 đến dưới 100 người lao động;

- Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, khi vi phạm từ 100 đến dưới 500 người lao động;

- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, khi vi phạm từ 500 đến dưới 1.000 người lao động;

- Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng, khi vi phạm từ 1.000 người lao động trở lên.

(iii) Phạt tiền đối với hành vi đóng bảo hiểm y tế không đủ số tiền phải đóng theo một trong các mức sau đây:

- Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị dưới 5.000.000 đồng;

- Từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 10.000.000 đồng;

- Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 10.000.000 đồng đến dưới 20.000.000 đồng;

- Từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 20.000.000 đồng đến dưới 40.000.000 đồng;

- Từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 40.000.000 đồng đến dưới 60.000.000 đồng;

- Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 60.000.000 đồng đến dưới 80.000.000 đồng;

- Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 80.000.000 đồng đến dưới 120.000.000 đồng;

- Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 120.000.000 đồng đến dưới 160.000.000 đồng;

- Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mức vi phạm có giá trị từ 160.000.000 đồng trở lên.

(iv) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chiếm đoạt tiền bảo hiểm y tế.

(v) Biện pháp khắc phục hậu quả:

- Buộc hoàn trả số tiền mà đối tượng tham gia bảo hiểm y tế bị thiệt hại (nếu có) đối với hành vi quy định tại các mục (ii), (iii), (iv) nêu trên. Trường hợp không hoàn trả được cho đối tượng thì nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;

- Buộc nộp số lợi bất hợp pháp có được vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế đối với hành vi quy định tại các mục (ii), (iii), (iv) nêu trên.

**Anh Minh:** Công ty em có hơn 1000 công nhân chị ạ. Như em làm việc ở công ty này gần 10 năm nay mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Theo quy định trên, nếu không đóng bảo hiểm y tế cho toàn bộ số người lao động bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, đóng bảo hiểm y tế không đủ số người bắt buộc tham gia bảo hiểm y tế của người sử dụng lao động, chậm đóng bảo hiểm y tế, trốn đóng bảo hiểm y tế thì có thể bị xử phạt đến 40 triệu đồng.

**Anh Minh, chị Đông:** Chúng em cảm ơn chị, nếu hôm nay không có chị đọc cho chúng em nghe các quy định thì chúng em không biết được quyền lợi mà đáng lẽ mình được hưởng kịp thời.

**Chị Ngọc:** Ngày nay, các cô, chú đều có điện thoại thông minh, có mạng internet mà không dành thời gian tự tìm hiểu pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình thì lạc hậu quá.

**Anh Minh, chị Đông:** Tại cuối năm, vợ, chồng em cũng bận nhiều việc quá, lần sau chúng em sẽ chú ý tìm hiểu pháp luật ạ! Ngày mai, sau khi ra viện, vợ chồng em sẽ đến công ty để hỏi về bảo hiểm y tế ngay ạ!