|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****XÃ THẠCH CHÂU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÓ ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN LÀ CÁ NHÂN**

**THÍ ĐIỂM CHỈ TIẾP NHẬN HỒ SƠ TRỰC TUYẾN**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | **Đơn vị thực hiện** | **Tên thủ tục** | **Thời gian giải quyết theo quy định** | **Thời gian giải quyết khi nộp hồ sơ trực tuyến** | **Ghi chú** |
| **I.** | **Lĩnh vực Hộ tịch** |  |  |  |  |
| 1 | UBND cấp xã | Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân *( Mã TTHC Quốc gia: 1.004873.000.00.00.H27)* |  |  |  |
| 2 | UBND cấp xã | Cấp bản sao trích lục hộ tịch*( Mã TTHC Quốc gia: 2.000635.000.00.00.H27)* |  |  |  |
| 3 | UBND cấp xã | Thủ tục đăng ký khai sinh*( Mã TTHC Quốc gia: 1.001193.000.00.00.H27)* |  |  |  |
| **II** | **Giáo dục Mẫu giáo** |  |  |  |  |
| 1 | UBND cấp xã | Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập*( Mã TTHC Quốc gia: 2.001810.000.00.00.H27)* |  |  |  |
| **III.** | **Lĩnh vực Đất đai** |  |  |  |  |
| 1 | UBND cấp xã | Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận( Mã TTHC Quốc gia: 1.003877.000.00.00.H27) |  |  |  |
| **IV** | **Bảo trợ xã hội** |  |  |  |  |
| 1 | UBND cấp xã | Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật*( Mã TTHC Quốc gia: )* |  |  |  |
| 2 | UBND cấp xã | Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm*( Mã TTHC Quốc gia: 1.000489.000.00.00.H27)* |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **ỦY BAN NHÂN DÂN** |