|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **BÁO CÁO SỐ LƯỢNG DỊCH VỤ CÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG** | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công mức độ 3** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | **Sở công thương** | | |  |
|  | Lĩnh vực An toàn thực phẩm | | |  |
|  | 1 | Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở kinh doanh) | 21 |  |
|  | 2 | Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở sản xuất) | 20 |  |
|  | 3 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công | 45 |  |
|  | 4 | Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân đóng trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp | 20 |  |
|  | 5 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do cơ sở thay đổi địa điểm sản xuất, kinh doanh; | 17 |  |
|  | 6 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (do mất, hư hỏng hoặc thay đổi tên cơ sở hoặc thay | 17 |  |
|  | 7 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công | 3 |  |
|  | Lĩnh vực An toàn thực phẩm ( Công thương - Cấp huyện) | | |  |
|  | 1 | Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công | 472 |  |
|  | Lĩnh vực An toàn thực phẩm và dinh dưỡng | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống | 297 |  |
|  | 2 | 02 - Thủ tục Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn | 2 |  |
|  | 3 | 03 - Thủ tục Cấp Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho tổ chức kinh doanh dịch vụ ăn uống | 32 |  |
|  | 4 | 04 - Thủ tục cấp giấy Xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm cho cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống | 122 |  |
|  | **Sở Lao động thương binh và xã hội** | | |  |
|  | Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động | | |  |
|  | 1 | 02 - Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động | 5 |  |
|  | 2 | 04- Thủ tục khai báo đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | 19 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | **Sở Thông tin và Truyền thông** | | |  |
|  | Lĩnh vực Báo chí | | |  |
|  | 1 | 01 - Cấp giấy phép xuất bản bản tin | 4 |  |
|  | 2 | 02 - Cho phép họp báo | 2 |  |
|  | 3 | 05 - Cho phép họp báo (nước ngoài) | 1 |  |
|  | **Sở Nông nghiệp, phát triển nông thôn** | | |  |
|  | Lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Trồng trọt | | |  |
|  | 1 | 10 - Cấp giấy công nhận cây đầu dòng | 1 |  |
|  | 2 | 12 - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất nông sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm | 2 |  |
|  | 3 | 13 - Tiếp nhận công bố hợp quy chất lượng phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón | 22 |  |
|  | 4 | 45 - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản | 155 |  |
|  | 5 | 47 - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm | 4 |  |
|  | 6 | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón | 823 |  |
|  | 7 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. | 222 |  |
|  | 8 | Cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật | 305 |  |
|  | 9 | Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón | 4 |  |
|  | 10 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật. | 614 |  |
|  | 11 | Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón đối với cơ sở chỉ hoạt động đóng gói phân bón | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 12 | Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng | 20 |  |
|  | 13 | Tiếp nhận công bố hợp quy phân bón của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh phân bón | 14 |  |
|  | 14 | Xác nhận nội dung quảng cáo và đăng ký hội thảo phân bón | 392 |  |
|  | **Sở Tư pháp** | | |  |
|  | Lĩnh vực Bổ trợ tư pháp | | |  |
|  | 1 | 01 - Đăng ký tập sự hành nghề công chứng | 3 |  |
|  | 2 | 09 - Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên | 1 |  |
|  | 3 | 10 - Cấp lại Thẻ công chứng viên | 1 |  |
|  | 4 | 13 - Xóa đăng ký hành nghề của công chứng viên | 4 |  |
|  | 5 | 14 - Thành lập Văn phòng công chứng | 1 |  |
|  | 6 | 15 - Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng | 1 |  |
|  | 7 | 16 - Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng | 6 |  |
|  | 8 | 32 - Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng | 6 |  |
|  | **Sở Nội vụ** | | |  |
|  | Lĩnh vực Cán bộ, công chức, viên chức | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn (đối với các chức UBND tỉnh quản lý) | 30 |  |
|  | 2 | 05 - Thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các địa phương, đơn vị ngoài tỉnh, cơ quan Trung | 11 |  |
|  | 3 | 06 - Thủ tục điều động cán bộ, công chức từ ngạch chuyên viên chính và tương đương trở xuống và viên chức thuộc | 34 |  |
|  | **Sở Xây dựng** | | |  |
|  | Lĩnh vực Cấp chứng chỉ xây dựng | | |  |
|  | 1 | 1. Cấp mới, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức. | 340 |  |
|  | 2 | 2. Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho tổ chức. | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 3 | 3. Cấp lần đầu, nâng hạng, điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. | 99 |  |
|  | 4 | 4. Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III. | 259 |  |
|  | 5 | 5. Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C. | 1 |  |
|  | Lĩnh vực cấp phép xây dựng | | |  |
|  | 1 | 1. Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình xây dựng cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình quảng cáo; công | 47 |  |
|  | Sở Y tế | | |  |
|  | **Lĩnh vực Chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong gia dụng và y tế** | | |  |
|  | 1 | 01 - Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Dược | | |  |
|  | 1 | 02 - Cấp Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ trong trường hợp CCHND bị ghi sai do lỗi của cơ quan | 3 |  |
|  | 2 | 04 - Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất) | 26 |  |
|  | 3 | 05 - Thủ tục điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của | 2 |  |
|  | 4 | 06 - Thủ tục điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động | 10 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng chỉ hành nghề Y | | |  |
|  | 1 | 01 - Cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam | 470 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 2 | 02 - Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề | 17 |  |
|  | 3 | 03 - Cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh | 88 |  |
|  | 4 | 04 - Cấp điều chỉnh chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp đề nghị đề nghị thay đổi họ và tên, | 2 |  |
|  | 5 | 05 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh bị mất hoặc hư hỏng chứng chỉ hành nghề hoặc bị thu hồi | 13 |  |
|  | 6 | 06 - Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược | | |  |
|  | 1 | 09 - Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu và | 6 |  |
|  | 2 | 12 - Thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp Thông tin ghi trên Giấy | 1 |  |
|  | 3 | 22 - Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc | 81 |  |
|  | 4 | 25 - Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước | 4 |  |
|  | 5 | 26 - Thủ tục đăng ký kiểm tra đáp ứng Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) | 78 |  |
|  | 6 | 27 - Thủ tục đăng ký kiểm tra lại điều kiện bán lẻ thuốc theo nguyên tắc, tiêu chuẩn “Thực hành tốt nhà thuốc” | 107 |  |
|  | 7 | 28 -Thủ tục đánh giá đáp ứng Thực hành tốt phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc (GDP) | 7 |  |
|  | 8 | 29 - Thủ tục đăng ký tái kiểm tra “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) | 2 |  |
|  | 9 | 31 - Thủ tục đăng ký kiểm tra nguyên tắc “Thực hành tốt phân phối thuốc”, trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi | 1 |  |
|  | 10 | 9- Thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp đề nghị cấp lần đầu và Cơ | 137 |  |
|  | 11 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho cơ sở thay đổi loại hình kinh doanh dược hoặc thay đổi phạm | 2 |  |
|  | 12 | Cấp lần đầu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận | 313 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc | 5502 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  | 1 | 04 - Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | 671 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  | 1 | 07 - Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực | 5 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  | 1 | 07 - Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở | 47813 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp | 101 |  |
|  | 2 | 09 - Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Chứng thực | | |  |
|  | 1 | 09 - Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản | 367 |  |
|  | 2 | 10 - Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở | 2123 |  |
|  | Lĩnh vực Công nghiệp | | |  |
|  | 1 | Thẩm định thiết kế cơ sở | 1 |  |
|  | 2 | Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng công trình triển khai sau thiết kế cơ sở. | 26 |  |
|  | Lĩnh vực Di sản Văn hóa | | |  |
|  | 1 | 06 - Cấp lại Chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích. | 1 |  |
|  | 2 | 07 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. | 4 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 3 | 08 - Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích. | 1 |  |
|  | 4 | 14 - Cấp phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc Bảo tàng cấp tỉnh, Bảo tàng tư nhân. | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Du Lịch | | |  |
|  | 1 | 07 - Thủ tục thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch | 2 |  |
|  | 2 | 10 - Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. | 3 |  |
|  | 3 | 16 - Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch. | 2 |  |
|  | 4 | 17 - Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa | 12 |  |
|  | 5 | 2- Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa | 4 |  |
|  | 6 | 26 - Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa | 3 |  |
|  | 7 | 3- Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, | 14 |  |
|  | 8 | 4 - Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch | 1 |  |
|  | 9 | 8- Thủ tục công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch | 25 |  |
|  | 10 | Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1-3 sao đối với cơ sở lưu trú du lịch (khách sạn, biệt thự du lịch, căn | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Đất đai | | |  |
|  | 1 | 01 - Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu | 10 |  |
|  | 2 | 03 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu | 7 |  |
|  | 3 | 04- Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp | 73 |  |
|  | 4 | 05 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho | 4 |  |
|  | 5 | 07 - Chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản | 264 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 6 | 09- Đăng ký biến động đất đai,tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp trúng đấu giá quyền sử dụng đất;giải | 16 |  |
|  | 7 | 10 - Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một | 10 |  |
|  | 8 | 12 - Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền | 5 |  |
|  | 9 | 15 - Giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất | 139 |  |
|  | 10 | 16 - Chuyển mục đích sử dụng đất | 34 |  |
|  | 11 | 17 - Đăng ký đất đai đối với trường hợp Nhà nước giao đất để quản lý | 4 |  |
|  | 12 | 18 - Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế | 13 |  |
|  | 13 | 19 - Đăng ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, giao đất, | 15 |  |
|  | 14 | 20 - Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công | 7 |  |
|  | 15 | 22- Tách thửa, hợp thửa | 10 |  |
|  | 16 | 24- Đăng ký biến động do đổi tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc thay đổi về hình dạng, | 118 |  |
|  | 17 | 25- Cấp đổi Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây | 8 |  |
|  | 18 | 26- Xóa đăng ký góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | 1 |  |
|  | 19 | 27- Đăng ký, xóa đăng ký, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất | 5 |  |
|  | 20 | 30- Hồ sơ đăng ký thế chấp bằng quyền sử dụng đất, thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với | 1 |  |
|  | 21 | 35 - Hồ sơ xóa đăng ký thế chấp | 1 |  |
|  | 22 | 36- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký | 1 |  |
|  | 23 | 39 - Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ | 4 |  |
|  | Lĩnh vực Đất đai | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | Cho thuê đất, giao lại đất trong Khu kinh tế | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Đất đai (Cấp Huyện) | | |  |
|  | 1 | 14 - Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với | 106 |  |
|  | Lĩnh vực Đầu Tư | | |  |
|  | 1 | 08- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Đầu tư | | |  |
|  | 1 | 01 - Quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. | 143 |  |
|  | Lĩnh vực Đầu Tư | | |  |
|  | 1 | 02 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc trường hợp thay đổi | 1 |  |
|  | 2 | 03 - Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư trong khu công nghiệp thuộc trường hợp điều | 19 |  |
|  | Lĩnh vực Điện | | |  |
|  | 1 | 2.2. Thẩm định thiết kế và dự toán xây dựng công trình Điện (đối với các công trình còn lại) | 22 |  |
|  | 2 | 4. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp | 4 |  |
|  | 3 | 5. Cấp Giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến | 3 |  |
|  | Lĩnh vực Đường bộ | | |  |
|  | 1 | 5- Thủ tục cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Gia đình | | |  |
|  | 1 | Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa” | 81 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục đào tạo | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập | 7 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp | | |  |
|  | 1 | 01 - Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và trung tâm giáo dục | 2 |  |
|  | 2 | 07 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, | 1 |  |
|  | 3 | 08 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục | 8 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | | |  |
|  | 1 | 01 - Cấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm ngoài nhà trường | 37 |  |
|  | 2 | 03 - Sáp nhập, chia tách trường mầm non | 2 |  |
|  | 3 | 09 - Sáp nhập, chia tách Trường Tiểu học | 7 |  |
|  | 4 | 14 - Sáp nhập, chia tách trường trung học cơ sở | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | | |  |
|  | 1 | 22 - Cấp phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ-tin học | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo | | |  |
|  | 1 | 22 - Thủ tục giải quyết chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở (ngoài tỉnh) | 523 |  |
|  | Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo | | |  |
|  | 1 | Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường tiểu học | 6 |  |
|  | 2 | Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trường trung học (Bao gồm trường trung học cơ sở; trường trung | 32 |  |
|  | 3 | Cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục mầm non | 8 |  |
|  | 4 | Công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia | 8 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 5 | Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia | 4 |  |
|  | 6 | Công nhận trường trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia | 5 |  |
|  | 7 | Thủ tục chuyển trường đối với học sinh THPT | 213 |  |
|  | 8 | Thủ tục công nhận thư viện trường học đạt các danh hiệu | 38 |  |
|  | 9 | Thủ tục công nhận trường học đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp | 51 |  |
|  | Lĩnh vực Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh | | |  |
|  | 1 | 02 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa, Bệnh xá thuộc lược lượng Công an Nhân dân | 2 |  |
|  | 2 | 03 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa | 36 |  |
|  | 3 | 04 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng chẩn trị y học cổ truyền | 36 |  |
|  | 4 | 05 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng xét nghiệm | 6 |  |
|  | 5 | 09 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp | 12 |  |
|  | 6 | 10 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà | 2 |  |
|  | 7 | 11 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh | 1 |  |
|  | 8 | 13 - Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chẩn đoán hình ảnh, phòng X quang | 5 |  |
|  | 9 | 17 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở dịch vụ làm răng giả | 1 |  |
|  | 10 | 18 - Công bố đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 7 |  |
|  | 11 | 19 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi địa điểm | 20 |  |
|  | 12 | 21 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ | 24 |  |
|  | 13 | 22 - Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn | 46 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 14 | 23 - Cấp lại giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị mất, hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi thuộc | 1 |  |
|  | 15 | 24 - Công bố đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện | 4 |  |
|  | 16 | 29 - Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II | 1 |  |
|  | 17 | 30 - Công bố cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng | 8 |  |
|  | 18 | 43 - Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh trong nước tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám | 78 |  |
|  | 19 | 46 - Thủ tục Cấp giấy phép hoạt động đối với điểm Sơ cấp cứu chữ thập đỏ | 2 |  |
|  | 20 | 50 - Cho phép Đoàn khám bệnh, chữa bệnh nước ngoài tổ chức khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo tại cơ sở khám | 3 |  |
|  | 21 | 51 - Thủ tục Phê duyệt lần đầu danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý | 1 |  |
|  | 22 | 52 - Thủ tục Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý | 16 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài | 98 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 01- Thủ tục đăng ký khai sinh trong nước | 4301 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài | 524 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 02- Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân | 4787 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 03 - Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài | 7 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 03- Thủ tục đăng ký kết hôn trong nước | 11919 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 05 - Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài | 10 |  |
|  | 2 | 06 - Thủ tục đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi; bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc | 2268 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 06- Thủ tục đăng ký khai tử trong nước | 4897 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 07 - Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền | 67 |  |
|  | 2 | 08 - Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan | 49 |  |
|  | 3 | 14 - Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch | 223 |  |
|  | Lĩnh vực Hộ tịch | | |  |
|  | 1 | 14 - Thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch cho người c đủ 14 tuồi; bổ sung hộ tịch | 2908 |  |
|  | 2 | 15- Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân | 26535 |  |
|  | 3 | 16- Thủ tục đăng ký lại khai sinh trong nước | 6295 |  |
|  | 4 | 17- Thủ tục đăng ký lại kết hôn trong nước | 111 |  |
|  | 5 | 18- Thủ tục đăng ký lại khai tử trong nước | 105 |  |
|  | 6 | 19- Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch | 29370 |  |
|  | Lĩnh vực Hóa chất | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 01 - Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ | 1 |  |
|  | 2 | 04 - Thủ tục đánh giá, xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà | 10 |  |
|  | 3 | 05 - Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà | 1 |  |
|  | 4 | 09 - Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước | 13 |  |
|  | 5 | 10 - Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước | 3 |  |
|  | 6 | 12 - Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ/ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của | 4 |  |
|  | 7 | 17 - Thủ tục xét hỗ trợ đổi mới công nghệ | 35 |  |
|  | Lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông | | |  |
|  | 1 | 22 - Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa do có sự thay đổi chủ sở hữu nhưng không thay đổi các nội | 9 |  |
|  | 2 | 23 - tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa do thay đổi các nội dung so với giấy phép được cấp | 22 |  |
|  | 3 | 26 - Thủ tục Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Đối với trường hợp giấy phép hết hiệu lực). | 70 |  |
|  | Lĩnh vực Khoáng sản | | |  |
|  | 1 | 05 - Đóng cửa mỏ khoáng sản | 2 |  |
|  | 2 | 09 - Thẩm định, phê duyệt trữ lượng khoáng sản | 2 |  |
|  | 3 | 10- Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản | 1 |  |
|  | 4 | 11- Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản | 23 |  |
|  | 5 | 14. Hồ sơ đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật | 6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 6 | 16- Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản | 1 |  |
|  | Lĩnh vực kinh doanh Khí | | |  |
|  | 1 | 13. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai | 1 |  |
|  | 2 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG | 3 |  |
|  | Lĩnh vực Lâm nghiệp, Kiểm lâm | | |  |
|  | 1 | 14 - Đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động | 10 |  |
|  | Lĩnh vực Lãnh sự | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục giải quyết đi nước ngoài | 192 |  |
|  | 2 | 02 - Thủ tục giải quyết tiếp đoàn nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh | 97 |  |
|  | 3 | 03 - Thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC | 15 |  |
|  | Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Cấp Huyện) | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ | 2 |  |
|  | 2 | 02 - Thủ tục hỗ trợ tiền thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ | 1 |  |
|  | 3 | 03 - Thủ tục hỗ trợ tiền cho người có công đi làm phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Lao động thương binh xã hội (Cấp Xã) | | |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục giải quyết hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học | 6 |  |
|  | 2 | 17 - Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần | 20 |  |
|  | 3 | 22 - Thủ tục giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Lao động, việc làm, bảo hiểm | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 04 - Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam | 8 |  |
|  | 2 | 04 - Thủ tục đăng ký nội quy lao động | 25 |  |
|  | 3 | 05 - Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam | 2 |  |
|  | 4 | 07 - Thủ tục báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | 43 |  |
|  | 5 | 08 - Thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài | 2 |  |
|  | 6 | 12 - Thủ tục Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài | 40 |  |
|  | 7 | 13 - Thủ tục Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài | 38 |  |
|  | 8 | 14 - Thủ tục Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động | 5 |  |
|  | Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa | | |  |
|  | 1 | 04- Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (QD 240) | 47 |  |
|  | 2 | 05- Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá (Trường hợp do bị mất hoặc bị hỏng) (QD 240) | 3 |  |
|  | 3 | 10- Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm rượu (QD 1421) | 47 |  |
|  | Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa | | |  |
|  | 1 | 10. Cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá | 1 |  |
|  | 2 | 11. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá | 1 |  |
|  | 3 | 22. Cấp giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương | 2 |  |
|  | 4 | 7. Cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu | 150 |  |
|  | 5 | 8. Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu | 86 |  |
|  | 6 | Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai | 1 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 7 | Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu /lít) | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Lý lịch tư pháp | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam | 11041 |  |
|  | 2 | 02 - Thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Môi trường | | |  |
|  | 1 | (1692)1. Vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động | 18 |  |
|  | 2 | 01 - Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường | 94 |  |
|  | Lĩnh vực Mỹ phẩm | | |  |
|  | 1 | 05 - Thủ tục Công bố sản phẩm mỹ phẩm | 6 |  |
|  | Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử an toàn bức xạ và hạt nhân | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục xác nhận khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế | 1 |  |
|  | 2 | 02 - Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ | 15 |  |
|  | 3 | 03 - Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 25 |  |
|  | 4 | 04 - Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 11 |  |
|  | 5 | 05 - Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế | 2 |  |
|  | 6 | 07 - Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở đối với công việc sử dụng thiết bị X- | 15 |  |
|  | Lĩnh vực Nuôi con nuôi | | |  |
|  | 1 | 01 - Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước | 46 |  |
|  | Lĩnh vực phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (cấp huyện) | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 01 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử cộng cộng | 26 |  |
|  | 2 | 02 - Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | 1 |  |
|  | 3 | 03 - Gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | 3 |  |
|  | 4 | 04 - Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử | | |  |
|  | 1 | 03 - Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh | | |  |
|  | 1 | 1. Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp | 10 |  |
|  | 2 | 2. Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương | 7 |  |
|  | 3 | 3. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương | 4 |  |
|  | 4 | 4. Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương | 1 |  |
|  | 5 | 5- Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương | 7 |  |
|  | Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản | | |  |
|  | 1 | 41 - Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm | 181 |  |
|  | 2 | 42 -Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản | 97 |  |
|  | 3 | 43 - Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Quản lý công sản-Giá | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 1 - Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị | 6 |  |
|  | 2 | 4 - Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự | 7 |  |
|  | 3 | 5 - Quyết định điều chuyển tài sản công | 4 |  |
|  | 4 | 6 - Quyết định thanh lý tài sản công | 29 |  |
|  | 5 | 8 - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền của Uỷ | 240 |  |
|  | Lĩnh vực quản lý nhà nước về Hội | | |  |
|  | 1 | 03 - Thủ tục phê duyệt điều lệ hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện | 4 |  |
|  | 2 | 05 - Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, trong huyện | 7 |  |
|  | Lĩnh vực Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện có phạm vi hoạt động trong tỉnh | | |  |
|  | 1 | 03 - Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ | 1 |  |
|  | 2 | 05 - Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ | 1 |  |
|  | 3 | 08 - Thủ tục đổi tên quỹ | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Tài nguyên nước | | |  |
|  | 1 | 01 - Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ | 1 |  |
|  | 2 | 02 - Cấp gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất vừa và nhỏ | 1 |  |
|  | 3 | 04 - Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Thành lập và Hoạt động của Hộ kinh doanh | | |  |
|  | 1 | 01 - Đăng ký thành lập Hộ kinh doanh | 4513 |  |
|  | 2 | 02 - Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh | 2470 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 3 | 03 - Tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh | 10 |  |
|  | 4 | 04 - Thông báo chấm dứt hoạt động Hộ kinh doanh | 569 |  |
|  | 5 | 05 - Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh | 169 |  |
|  | Lĩnh vực Thể Dục Thể Thao | | |  |
|  | 1 | 03 - Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao. | 3 |  |
|  | Lĩnh vực Thể dục thể thao | | |  |
|  | 1 | 1 - Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở | 57 |  |
|  | Lĩnh vực Thể Dục Thể Thao | | |  |
|  | 1 | 24 - Thủ tục đăng cai tổ chức giải thi đấu thể thao cấp tỉnh | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 01- Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 03 - Thủ tục hành chính tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện | 7 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 04 - Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” | 1 |  |
|  | 2 | 05 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề | 68 |  |
|  | 3 | 06 - Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề | 6 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 06 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị | 24 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 2 | 07 - Thủ tục tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” | 11 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 07 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất | 122 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” | 19 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh cho gia đình | 4 |  |
|  | Lĩnh vực Thi đua khen thưởng | | |  |
|  | 1 | 09 - Thủ tục tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến” | 5 |  |
|  | 2 | 10 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề | 116 |  |
|  | 3 | 11 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất | 106 |  |
|  | 4 | 12 - Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Thủ tục Hành chính liên thông | | |  |
|  | 1 | 01 - Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới | 23499 |  |
|  | Lĩnh vực Thương mại quốc tế | | |  |
|  | 1 | 19. Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Thủy sản | | |  |
|  | 1 | 01-Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản (trừ giống thủy sản bố mẹ) | 5 |  |
|  | 2 | 03-Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy | 2 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 3 | 05 - Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy chứng nhận ATTP) | 20 |  |
|  | 4 | 07 - Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực | 16 |  |
|  | 5 | 09-Cấp giấy xác nhận đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực | 4 |  |
|  | 6 | 11-Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản | 21 |  |
|  | 7 | 14-Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực | 13 |  |
|  | Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng | | |  |
|  | 1 | 06 - Cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và | 1 |  |
|  | 2 | 14 - Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản | 3 |  |
|  | 3 | BÃI BỎ - 09 - Thủ tục cấp mới/cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất | 1 |  |
|  | 4 | BÃI BỎ - 11 - Thủ tục đăng ký xét duyệt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Tổ chức bộ máy | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể cơ quan hành chính | 4 |  |
|  | 2 | 04 - Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập | 3 |  |
|  | 3 | 06 - Thủ tục ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan hành chính, đơn vị | 4 |  |
|  | 4 | 07 - Thủ tục thành lập tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành | 6 |  |
|  | 5 | 08 - Thủ tục điều chỉnh, bổ sung thành viên tổ chức tư vấn phối hợp liên ngành | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Tôn giáo | | |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở | 3 |  |
|  | Lĩnh vực Tôn giáo | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 08 - Thủ tục hành chính chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Tôn giáo | | |  |
|  | 1 | Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo | 3 |  |
|  | 2 | Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt | 31 |  |
|  | 3 | Thủ tục đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều | 3 |  |
|  | Lĩnh vực Tôn giáo | | |  |
|  | 1 | Thủ tục đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức | 12 |  |
|  | Lĩnh vực Tôn giáo | | |  |
|  | 1 | Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và | 1 |  |
|  | 2 | Thủ tục thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có | 3 |  |
|  | 3 | Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều | 10 |  |
|  | 4 | Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc | 3 |  |
|  | 5 | Thủ tục thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng | 6 |  |
|  | 6 | Thủ tục thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 | 6 |  |
|  | 7 | Thủ tục thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành | 11 |  |
|  | 8 | Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định | 1 |  |
|  | Lĩnh vực Trồng trọt, bảo vệ thực vật | | |  |
|  | 1 | 04 - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa | 44 |  |
|  | Lĩnh vực Văn Bằng, Chứng Chỉ | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 02 - Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp trung học cơ sở | 81 |  |
|  | 2 | 03 - Cấp bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở | 143 |  |
|  | Lĩnh vực Văn bằng, chứng chỉ | | |  |
|  | 1 | Cấp bản sao bằng tốt nghiệp (Riêng đối với cấp THCS từ năm 2005 trở về trước) | 703 |  |
|  | 2 | Điều chỉnh văn bằng tốt nghiệp | 34 |  |
|  | Lĩnh vực Văn hóa | | |  |
|  | 1 | 01 - Thủ tục đề nghị cấp giấy phép kinh doanh karaoke (do cơ sở quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện cấp) | 15 |  |
|  | Lĩnh vực Văn hóa | | |  |
|  | 1 | 02 - Thủ tục cấp giấy phép phê duyệt nội dung bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc sân khấu do các tổ chức thuộc | 1 |  |
|  | 2 | 03- Thủ tục tiếp nhận thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng-rôn | 599 |  |
|  | 3 | 04 - Thủ tục tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo | 40 |  |
|  | 4 | 05 - Thủ tục thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp, người mẫu | 58 |  |
|  | 5 | 06 - Thủ tục cấp giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương | 12 |  |
|  | Lĩnh vực Vận tải | | |  |
|  | 1 | 2- Thủ tục đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định bằng xe ô tô | 37 |  |
|  | 2 | 6- Thủ tục công bố đưa bến xe khách vào khai thác | 2 |  |
|  | Lĩnh vực Xuất bản | | |  |
|  | 1 | Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh | 76 |  |
|  | Lĩnh vực Xúc tiến thương mại | | |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **STT** | **Tên dịch vụ công** | **Số lượng hồ sơ** |  |
|  | 1 | 2. Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại | 1005 |  |
|  | 2 | 3. Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành | 70 |  |
|  | 3 | 4.Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình mang tính may rủi thực hiện trên | 8 |  |
|  | 4 | 5.Đăng ký tổ chức hội chợ triển lãm thương mại tại Việt Nam | 76 |  |
|  | 5 | 6. Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam | 15 |  |
|  | **TỔNG** | **353** | **216337** |  |