|  |
| --- |
| **TỔNG HỢP TTHC KHÔNG THỰC HIỆN TẠI UBND XÃ XUÂN THÀNH** |
|  |  |  |  |  | ***Biểu 03*** |
| **STT** | **Mã TTHC** | **Mức độ DVC** | **Tên thủ tục hành chính** | **Lĩnh vực** | **Ghi Chú** |
| **I** | **TƯ PHÁP - HỘ TỊCH** |
| 1 | TPHT\_38 | Mức độ 2 | Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới | Hộ tịch (TP) |   |
| 2 | TPHT\_39 | Mức độ 2 | Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới | Hộ tịch (TP) |   |
| 3 | TPHT\_40 | Mức độ 2 | Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới | Hộ tịch (TP) |   |
| 4 | TPHT\_41 | Mức độ 2 | Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới | Hộ tịch (TP) |   |
| 5 | NCN\_04 | Mức độ 2 | Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi | Nuôi con nuôi (TP) | Không thực hiện vì xã không có đường biên giới |
| 6 | H41 | Mức độ 2 | Thủ tục khai sinh lưu động | Hộ tịch ( TP) |  |
| 7 | H41 | Mức độ 2 | Thủ tục kết hôn lưu động | Hộ tịch ( TP) |  |
| 8 | H41 | Mức độ 2 | Thủ tục khai tử lưu động | Hộ tịch ( TP) |  |
| **I** | **BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC** |
| 1 | H41 | Mức độ 2 | Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại | Bồi thường NN ( TP) |  |
| **II** | **AN TOÀN HỒ CHỨA ĐẬP THỦY ĐIỆN** |
| 1 | AT\_03 | Mức độ 4 | Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã | An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT) | Không thực hiện vì xã không có hồ chứa đập thủy điện |
| 2 | AT\_04 | Mức độ 4 | Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã | An toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (CT) | Không thực hiện vì xã không có hồ chứa đập thủy điện |
| 3 | H41 | Mức độ 3 | [Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích](https://dichvucong.nghean.gov.vn/dichvucong/bothutuc/chiTietThuTuc?maThuTuc=34625) | Môi trường (TNMT) |  |
| **III** | **ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA** |
| 1 | TND\_10 | Mức độ 2 | Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 2 | TND\_11 | Mức độ 2 | Đăng ký lần đầu đối với phương tiện thủy nội địa đang khai thác (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 3 | TND\_12 | Mức độ 2 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 4 | TND\_13 | Mức độ 2 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 5 | TND\_14 | Mức độ 2 | Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 6 | TND\_15 | Mức độ 2 | 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 khác (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 7 | TND\_16 | Mức độ 2 | Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 8 | TND\_17 | Mức độ 2 | 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 (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |
| 9 | TND\_18 | Mức độ 2 | Xóa đăng ký phương tiện thủy nội địa (Cấp xã) | Đường thuỷ nội địa (GT) | Không thực hiện vì xã không có đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa |