**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC**

**THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NỘI VỤ, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

 *(***Lĩnh vực bảo trợ xã hội**)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH**

| **TT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Thời hạn giải quyết** | **Địa điểm thực hiện** | **Phí, lệ phí (nếu có)** | **Căn cứ pháp lý** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Lĩnh vực bảo trợ xã hội** |  |  |  |  |
|  | Thủ tục thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. | 32 ngày làm việc (giảm 03 ngày làm việc so với quy định của Trung ương) | Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh | Không | Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. |
|  | Thủ tục tổ chức lại, giải thể cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh. | 37 ngày làm việc (giảm 03 ngày làm việc so với quy định của Trung ương) | Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh | Không | Nghị định số 103/2017/NĐ-CP ngày 12/9/2017 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. |