**Phụ lục**

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT**

**KHI NỘP HỒ SƠ BẰNG HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN**

 *(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mã Thủ tục** | **Tên Thủ tục hành chính** | **Lĩnh vực** | **Thời gian giải quyết** | **Thời gian giảm***(đề nghị sở, ngành đề xuất)* | **Tỷ lệ cắt giảm***(đề nghị sở, ngành đề xuất)* |
| **Quy định** *(đề nghị sở, ngành cập nhật)* | **Giảm còn***(đề nghị sở, ngành đề xuất)* |
| **I** | **Thủ tục hành chính toàn trình** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Sở Thông tin và Truyền thông (02)** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 1.004637.000.00.00.H30 | Cấp giấy phép xuất bản bản tin | Báo chí | 25 ngày | 22 ngày | 03 ngày | 12 % |
| 1.2 | 1.003868.000.00.00.H30 | Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh | Xuất bản | 15 ngày | 13 ngày | 02 ngày | 13 % |
| **2** | **Sở Giao thông vận tải (11)** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2.001659.000.00.00.H30 | Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa. | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 2.2 | 1.008028.000.00.00.H30 | Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch | Đường bộ | 07 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14,2% |
| 2.3 | 1.008027.000.00.00.H30 | Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch | Đường bộ | 07 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14,2% |
| 2.4 | 1.003970.000.00.00.H30 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện. | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 2.5 | 1.004088.000.00.00.H30 | Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa. | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 2.6 | 1.001765.000.00.00.H30 | Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe | Đường bộ | 08 ngày | 06 ngày | 02 ngày | 25% |
| 2.7 | 1.001735.000.00.00.H30 | Cấp Giấy phép xe tập lái | Đường bộ | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 2.8 | 1.001751.000.00.00.H30 | Cấp lại Giấy phép xe tập lái | Đường bộ | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 2.9 | 1.002809.000.00.00.H30 | Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 2.10 | 1.001001.000.00.00.H30 | Thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo. | Đăng kiểm | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 2.11 | 1.002030.000.00.00.H30 | Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng đăng ký lần đầu. | Đường bộ | 09 ngày | 08 ngày | 01 ngày | 11,11 % |
| **3** | **Sở Lao động thương binh và Xã hội (01)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2.000286.000.00.00.H30 | Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh | Bảo trợ xã hội | 34 ngày | 32 ngày | 02 ngày | 6% |
| **4** | **Sở Nội vụ (01)** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 1.001589.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 30 ngày | 22 ngày | 08 ngày | 26,6% |
| **5** | **Sở Tài chính (02)** |   |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 2.002173.000.00.00.H30 | [Hoàn trả hoặc khấu trừ tiền sử dụng đất đã nộp hoặc tiền nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã trả vào nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội](http://www.haugiang.gov.vn/portal/data/sites/43/Nam2019/TTHC_GCS/thutuc1.docx) | Quản lý công sản | 30 ngày | 25 ngày | 05 ngày | 16,6% |
| 5.2 | 1.005419.000.00.00.H30 | [Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư](http://www.haugiang.gov.vn/portal/data/sites/43/Nam2019/TTHC_GCS/thutuc5.docx) | Quản lý công sản | 30 ngày | 25 ngày | 05 ngày | 16,6% |
| **6** | **Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch (02)**  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | [1.004594.000.00.00.H30](https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=154002) | 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 hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch) | Du lịch | 30 ngày | 20 ngày | 10 ngày | 33% |
| 6.2 | 1.004645.000.00.00.H30 | Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo | Văn hóa | 15 ngày | 10 ngày | 05 ngày | 33% |
| **II** | **Thủ tục hành chính một phần** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Sở Giao thông vận tải (19)** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2.001998.000.00.00.H30 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ Điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa | Đường thủy nội địa | 07ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14,2% |
| 1.2 | 1.003930.000.00.00.H30 | Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.3 | 1.003135.000.00.00.H30 | Cấp, Cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và chứng chỉ chuyên môn. | Đường thủy nội địa | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.4 | 1.006391.000.00.00.H30 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khá | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.5 | 1.004002.000.00.00.H30 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.6 | 1.004036.000.00.00.H30 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.7 | 2.001711.000.00.00.H30 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.8 | 1.004047.000.00.00.H30 | Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa. | Đường thủy nội địa | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.9 | 1.001777.000.00.00.H30 | Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô | Đường bộ | 10 ngày | 08 ngày | 02 ngày | 20% |
| 1.10 | 1.001648.000.00.00.H30 | Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo | Đường bộ | 08 ngày | 06 ngày | 02 ngày | 25% |
| 1.11 | 1.004995.000.00.00.H30 | Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.12 | 1.002804.000.00.00.H30 | Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.13 | 1.002801.000.00.00.H30 | Đổi Giấy phép lái xe do ngành Công an cấp | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.14 | 1.002796.000.00.00.H30 | Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài. | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.15 | 1.002793.000.00.00.H30 | Đổi Giấy phép lái xe đối với Giấy phép lái xe hoặc Bằng lái xe của nước ngoài cấp cho khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam. | Đường bộ | 05 ngày | 04 ngày | 01 ngày | 20% |
| 1.16 | 1.004993.000.00.00.H30 | Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe | Đường bộ | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.17 | 1.005210.000.00.00.H30 | Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác | Đường bộ | 03 ngày | 02 ngày | 01 ngày | 33,3% |
| 1.18 | 1.004987.000.00.00.H30 | Cấp lại giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động | Đường bộ | 10 ngày | 08 ngày | 02 ngày | 20% |
| 1.19 | 1.002835.000.00.00.H30 | Cấp mới Giấy phép lái xe | Đường bộ | 10 ngày | 08 ngày | 02 ngày | 20% |
| **2** | **Sở Nội vụ (29)** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 1.003960.000.00.00.H30 | Thủ tục phê duyệt điều lệ hội | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 24 ngày | 06 ngày | 20% |
| 2.2 | 2.001688.000.00.00.H30 | Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 24 ngày | 06 ngày | 20% |
| 2.3 | 2.001678.000.00.00.H30 | Thủ tục đổi tên hội | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 24 ngày | 06 ngày | 20% |
| 2.4 | 1.003918.000.00.00.H30 | Thủ tục hội tự giải thể | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 25 ngày | 05 ngày  | 16,6% |
| 2.5 | 1.003822.000.00.00.H30 | Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 40 ngày | 35 ngày | 05 ngày  | 12,5% |
| 2.6 | 2.001590.000.00.00.H30 | Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 24 ngày | 06 ngày | 20% |
| 2.7 | 1.003916.000.00.00.H30 | Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ | Lĩnh vực Tổ chức phi chính phủ | 30 ngày | 24 ngày | 06 ngày | 20% |
| 2.8 | 2.001717.000.00.00.H30 | Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh | Lĩnh vực Công tác thanh niên | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày  | 20% |
| 2.9 | 1.003999.000.00.00.H30 | Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh | Lĩnh vực Công tác thanh niên | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày  | 20% |
| 2.10 | 2.001683.000.00.00.H30 | Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh | Lĩnh vực Công tác thanh niên | 45 ngày | 40 ngày | 05 ngày  | 11,1% |
| 2.11 | 2.001540.000.00.00.H30 | Thủ tục cấp, cấp lại Chứng chỉ hành nghề lưu trữ  | Lĩnh vực Văn thư, lưu trữ | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày  | 20% |
| 2.12 | 2.000449.000.00.00.H30 | Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng | 25 ngày | 20 ngày | 05 ngày  | 20% |
| 2.13 | 1.000934.000.00.00.H30 | Thủ tục tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng | 25 ngày | 20 ngày | 05 ngày | 20% |
| 2.14 | 2.000287.000.00.00.H30 | Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc | Lĩnh vực Thi đua, khen thưởng | 25 ngày | 20 ngày | 05 ngày | 20% |
| 2.15 | 1.001894.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 55 ngày | 52 ngày | 03 ngày | 5,4% |
| 2.16 | 1.001875.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 55 ngày | 52 ngày | 03 ngày | 5,4% |
| 2.17 | 1.001854.000.00.00.H30 | Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.18 | 1.001843.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.19 | 1.001832.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.20 | 1.001818.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.21 | 1.001807.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.22 | 1.001797.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 27 ngày | 25 ngày | 02 ngày | 7,4% |
| 2.23 | 1.001775.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 55 ngày | 52 ngày | 03 ngày | 5,4% |
| 2.24 | 2.000713.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương  | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 42 ngày | 40 ngày | 02 ngày | 4,8% |
| 2.25 | 1.001550.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của Hiến chương của tổ chức | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 42 ngày | 40 ngày | 02 ngày | 4,8% |
| 2.26 | 1.000766.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 50 ngày | 47 ngày | 03 ngày | 6% |
| 2.27 | 2.000456.000.00.00.H30 | Thủ tục đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 30 ngày | 25 ngày | 05 ngày | 16,6% |
| 2.28 | 1.001610.000.00.00.H30 | Thủ tục đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 25 ngày | 23 ngày | 02 ngày | 8% |
| 2.29 | 1.001589.000.00.00.H30 | 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 ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh | Lĩnh vực Tín ngưỡng, tôn giáo | 25 ngày | 23 ngày | 02 ngày | 8% |
| **3** | **Sở Công thương (10)** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2.000078.000.00.00. H30 | Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG | Lưu thông hàng hóa trong nước | 07 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14% |
| 3.2 | 2.000142.000.00.00.H30 | Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG | Lưu thông hàng hóa trong nước | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |
| 3.3 | 2.000136.000.00.00.H30 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân mua bán LPG | Lưu thông hàng hóa trong nước | 7 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14% |
| 3.4 | 2.000190.000.00.00.H30 | Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá | Lưu thông hàng hóa trong nước | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |
| 3.5 | 2.000167.000.00.00.H30 | Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá | Lưu thông hàng hóa trong nước | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |
| 3.6 | 2.000176.000.00.00.H30 | Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá | Lưu thông hàng hóa trong nước | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |
| 3.7 | 2.001624.000.00.00.H30 | Cấp Giấy phép bán buôn rượu | Lưu thông hàng hóa trong nước | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |
| 3.8 | 2.000636.000.00.00.H30 | Giấy phép bán buôn rượu cấp lại | Lưu thông hàng hóa trong nước | 07 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14% |
| 3.9 | 2.001619.000.00.00.H30 | Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu | Lưu thông hàng hóa trong nước | 07 ngày | 06 ngày | 01 ngày | 14% |
| 3.10 | 2.001561.000.00.00.H30 | Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương | Điện | 15 ngày | 12 ngày | 03 ngày | 20% |