**Phụ lục. Danh sách kênh chương trình phát thanh của cơ quan báo chí Trung ương được cấp phép**

**(Tính đến ngày 01/8/2025)**

| **Stt** | **Tên cơ quan Đài, Báo và PTTH** | **Kênh phát thanh** |
| --- | --- | --- |
| **Tên kênh/biểu tượng kênh** | **Loại kênh/Tôn chỉ mục đích kênh** | **Số Giấy phép** | **Thời hạn Giấy phép** |
|  | Đài VOV | VOV1 | Thời sự | 678/GP-BTTTT ngày 19/10/2021 | Không có thời hạn |
| VOV2 | Văn hóa - Xã hội | 608/GP-BTTTTngày 30/12/2022 | 10 năm - đến ngày 30/12/2032 |
| VOV3 | Âm nhạc - Thông tin - Giải trí | 425/GP-BTTTT ngày 11/12/2023 | 10 năm - đến ngày 11/12/2033 |
| VOV4 | Dân tộc | 418/GP-BTTTT ngày 19/8/2022 | 10 năm - đến ngày 19/8/2032 |
| VOV5 | Đối ngoại quốc gia | 04/GP-BTTTT ngày 04/01/2024 | 10 năm - đến ngày 04/01/2034 |
| VOV Giao thông | Giao thông | 67/GP-BTTTT ngày 18/02/2025 | 10 năm - đến ngày 29/8/2032 |
| VOV Sức khỏe | Sức khỏe và An toàn thực phẩm | 329/GP-BTTTT ngày 06/9/2023 | 10 năm - đến ngày 06/9/2033 |
| VOV Tiếng Anh 24/7 | Tổng hợp bằng tiếng Anh | 106/GP-BTTTT ngày 28/3/2023 | 10 năm - đến ngày 28/3/2033 |