**DANH MỤC CÁC QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC**

**VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ TTHC CẤP HUYỆN**

**Tổng số TTHC cấp huyện: 255 - 20 quyết định**

**TTHC liên thông: 121**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Quyết định** | **Số TTHC** | **File** | **Liên thông** | **Ghi chú** |
| **I** | **Tư pháp** | | | | |
| 1 | 2352/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 | 30 |  | 31 | Thay thế QĐ 2610 ngày 05/8/2020 |
| 2 | QĐ số 1778/QĐ-UBND ngày 18/7/2024 | 18 |  |  | Thay thế Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2024 của UBND tỉnh |
| **II** | **Lao động TBXH** | | | | |
| 1 | Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 | 10 |  | **42** | Bãi bỏ Quyết định số 1843/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh và bãi bỏ 09 (chín) thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 10/5/2018 của UBND tỉnh. |
| 2 | QĐ 3110/QĐ-UBND ngày 08/9/2021 | 1 |  | Thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính: có số thứ tự 03 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh; số thứ tự 01 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh và các số thứ tự 01, 02, 03, 04, 05, 07 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 22/11/2019 của UBND tỉnh. Bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính có số thứ tự 09, 10 và 11 lĩnh vực Bảo trợ xã hội tại Quyết định số 2605/QĐ-UBND ngày 05/8/2019 của UBND tỉnh. |
| **III** | **Xây dựng** |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định số 1534/QĐ-UBND ngày 25/6/2024 | 13 |  |  | Thay thế các Quyết định: số 2282/QĐ-UBND ngày 05/7/2019, số 1517/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 và số 2350/QĐ-UBND ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| **IV** | **Giao thông - VT,Công thương** | | | | |
| 1 | Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 | 14 |  |  | Ban hành mới |
| 2 | Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 | 9 |  |  | Thay thế các Quyết định: Số 765/QĐ-UBND ngày 20/3/2018; số 2680/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND tỉnh |
| 3 | Quyết định số 2594/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 | 8 |  |  | Thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ các TTHC có số thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc lĩnh vực 2 Lưu thông hàng hóa tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh; bãi bỏ Danh mục và Quy trình nội bộ các thủ tục hành chính có số thứ tự 1 thuộc lĩnh vực An toàn thực phẩm và các số thứ tự 7, 8, 9 thuộc lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước tại Quyết định số 1688/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh; bãi bỏ Quyết định số 4061/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh. |
| **V** | **TN-MT** | | | | |
| 1 | QĐ số 3219/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 | 13 |  | 26 | Thay thế Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh. Thay thế các thủ tục số 11, 12, 13, 14, 20, 24, 25, 26 lĩnh vực đất đai; thủ tục số 01 Lĩnh vực môi trường; thủ tục số 01 lĩnh vực tài nguyên nước tại Quyết định số 1417/QĐ-UBND ngày 17/5/2019 của UBND tỉnh |
| **VI** | **Lĩnh vực NN&PTNT** | | | | |
| 1 | QĐ 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 | 18 |  |  | Thay thế các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại các Quyết định số: 2645/QĐ-UBND ngày 07/9/2018; 174/QĐ-UBND ngày 14/01/2019; 810/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh. |
| 2 | QĐ 51/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 |  |  | Thay thế các thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp có số thứ tự 1 và 2 thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tại Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh. |
| **VII** | **Tài chính, Kế hoạch đầu tư** | | | | |
| 1 | Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 20/7/2020 | 14 |  |  | Thay thế Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài chính áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| 2 | Quyết định số 3397/QĐ-UBND ngày 11/10/2021 | 25 |  |  | Thay thế Danh mục và nội dung Quy trình nội bộ thủ tục hành chính tại Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh. |
| **VIII** | **Y tế** |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định số 2762/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 | 1 |  |  | Thay thế Quyết định số 2386/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Y tế áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| 2 | Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 |  |  | 3 | Thay thế 03 thủ tục hành chính có số thứ tự 60, 61, 63 Mục III, lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tại Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| **IX** | **Giáo dục -ĐT** |  |  |  |  |
| 1 | Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 27/5/2020 | 2 |  |  | Thay thế Danh mục và Quy trình nội bộ 02 (hai) thủ tục hành chính số thứ tự 1 và 2, lĩnh vực Văn bằng chứng chỉ tại Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| 2 | Quyết định số 3190/QĐ-UBND ngày 21/9/2021 | 34 |  |  | Thay thế Quyết định số 3237/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 và Quyết định số 4150/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| **X** | **Văn hóa thể thao; Thông tin TT** | | | | |
| 1 | Quyết định số 3698/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 | 18 |  |  | Thay thế Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 và Quyết định số 3376/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |
| 2 | Quyết định số 1925/QĐ-UBND ngày 24/6/2019 | 6 |  |  | Thay thế các Quyết định số [3483/QĐ-UBND](https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-3483-qd-ubnd-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-thong-tin-truyen-thong-ha-tinh-46c95.html) ngày 08/9/2015; số [2733/QĐ-UBND](https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-2733-qd-ubnd-2018-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-so-thong-tin-uy-ban-huyen-ha-tinh-60cf5.html) ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh |
| **XI** | **Nội vụ** |  |  | **19** |  |
| 1 | Quyết định số 4151/QĐ-UBND ngày 23 /12/2019 | 34 |  |  | Thay thế các Quyết định: Số 2443/QĐ-UBND ngày 25/6/2015; số 1870/QĐ-UBND ngày 08/07/2016; số 1227/QĐ-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh về việc công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Nội vụ áp dụng tại UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh |
| **XII** | **Thanh tra** |  |  |  |  |
| 1 | 1076/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 | 5 |  |  | Thay thế Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 16/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. |