1.2.Đăng ký dịch vụ dữ liệu khai thác CSDL về dân cư phục vụ xử lý thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến (*cấp huyện*)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Mã DVC[[1]](#footnote-1) | Tên dịch vụ công | Cơ quan thực hiện | Dịch vụ chia sẻ dữ liệu cần sử dụng[[2]](#footnote-2) |
|  | 2.001885.000.00.00.H40 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.001884.000.00.00.H40 | Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.001880.000.00.00.H40 | Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.001786.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.001931.000.00.00.H40 | Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.001762.000.00.00.H40 | Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy | UBND huyện (Văn hóa - Thông tin) | 2,3,7 |
|  | 2.000633.000.00.00.H40 | Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000629.000.00.00.H40 | Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.001279.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000620.000.00.00.H40 | Cấp Giấy phép bán lẻ rượu | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000615.000.00.00.H40 | Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ rượu | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.001240.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy phép bán lẻ rượu | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000181.000.00.00.H40 | Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000162.000.00.00.H40 | Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000150.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.001283.000.00.00.H40 | Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.001270.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.001261.000.00.00.H40 | Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.008455.000.00.00.H40 | Cung cấp thông tin về quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.006615.000.00.00.H40 | Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.006594.000.00.00.H40 | Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.006600.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm hết hạn) | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 1.006604.000.00.00.H40 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm) | UBND huyện (Công thương) | 2,3,7 |
|  | 2.000946.000.00.00.H40 | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở | UBND huyện (Tài nguyên và Môi trường) | 2,3,7 |
|  | 1.002335.000.00.00.H40 | Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu | UBND huyện (Tài nguyên và Môi trường) | 2,3,7 |
|  | 1.004831.000.00.00.H40 | Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở | UBND huyện (Giáo dục và Đào tạo) | 2,3,7 |
|  | 1.005099.000.00.00.H40 | Chuyển trường đối với học sinh tiểu học | UBND huyện (Giáo dục và Đào tạo) | 2,3,7 |
|  | 2.001044.000.00.00.H40 | Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản | UBND huyện (Tư pháp) | 2,3,7 |
|  | 2.001052.000.00.00.H40 | Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản | UBND huyện (Tư pháp) | 2,3,7 |
|  | 2.001050.000.00.00.H40 | Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản | UBND huyện (Tư pháp) | 2,3,7 |
|  | 2.000913.000.00.00.H40 | Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch | UBND huyện (Tư pháp) | 2,3,7 |
|  | 2.000547.000.00.00.H40 | Ghi vào sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh, giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi, thay đổi hộ tịch, khai tử ) | UBND huyện (Tư pháp) | 11 |
|  | 2.000554.000.00.00.H40 | Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | UBND huyện (Tư pháp) | 10 |
|  | 2.002189.000.00.00.H40 | Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài | UBND huyện (Tư pháp) | 10 |
|  | 2.000635.000.00.00.H40 | Cấp bản sao trích lục hộ tịch | UBND huyện (Tư pháp) | 2,3,7 |
|  | 1.007262.000.00.00.H40 | Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong đô thị, trung tâm cụm xã, trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử- văn hóa thuộc địa bàn quản lý, trừ các công trình thuộc thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của cấp trung ương, cấp tỉnh | UBND huyện (Xây dựng) | 2,3,7 |
|  | 1.001612.000.00.00.H40 | Đăng ký thành lập hộ kinh doanh | UBND huyện (Tài chính - Kế hoạch) | 2,3,7 |

1. Mã dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh/thành phố, sử dụng thống nhất với mã dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để bảo đảm thống nhất trong toàn quốc, danh mục dịch vụ công ưu tiên được gửi kèm theo Văn bản số 1486/BTTTT-THH ngày 12/5/2021 của Bộ TTTT. [↑](#footnote-ref-1)
2. Số thứ tự của các dịch vụ chia sẻ dữ liệu do CSDL quốc gia về dân cư cung cấp theo tài liệu hướng dẫn kỹ thuật của Bộ TTTT (hiện có 11 dịch vụ); được xác định trên cơ sở phân tích biểu mẫu/tờ khai, nhu cầu xác minh, xác thực thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, hướng đến đơn giản, loại bỏ bản giấy của thành phần hồ sơ, giấy tờ liên quan đến công dân từ việc khai thác CSDL quốc gia về dân cư. [↑](#footnote-ref-2)