**Phụ lục I**

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH ĐƯA VÀO**

**TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)*

**1. Thủ tục hành chính mới ban hành**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mã TTHC** | **Lĩnh vực** | **Tên thủ tục hành chính** | **Thời gian**  **giải quyết**  *(ngày làm việc)* | **Cách thức và địa điểm thực hiện** | **Cơ quan**  **thực hiện** |
| **A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh** | | | | | | |
| 1 | [**1.010097**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=278886&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 03 ngày | - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;  - Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an | Công an cấp tỉnh |
| 2 | [**1.010098**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=278898&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân | 05 ngày | Công an cấp tỉnh |
| **B. Thủ tục hành chính cấp huyện** | | | | | | |
| 1 | [**1.010099**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=278902&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 03 ngày | - Trung tâm Hành chính công cấp huyện;  - Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an | Công an cấp huyện |
| 2 | [**1.010100**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=278888&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu Căn cước công dân | 05 ngày | Công an cấp huyện |
| **C. Thủ tục hành chính cấp xã** | | | | | | |
| 1 | [**1.010101**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=278925&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 03 ngày | Công an cấp xã nơi công dân đăng ký thường trú | Công an cấp xã |
| 2 | **1.010102** | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Thông báo số định danh  cá nhân | Chưa quy định | Công an cấp xã |

**2. Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **MÃ TTHC** | **Lĩnh vực** | **Tên thủ tục hành chính** | **Thời gian**  **giải quyết**  *(ngày làm việc)* | **Cách thức và địa điểm thực hiện** | **Cơ quan**  **thực hiện** |
| **A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh** | | | | | | |
| 1 | 2.000200 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 07 ngày | - Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  - Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân;  - Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết | Công an cấp tỉnh |
| 2 | 2.001196 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 07 ngày | Công an cấp tỉnh |
| 3 | 2.001195 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Đổi thẻ Căn cước công dân | 07 ngày | Công an cấp tỉnh |
| 4 | 2.001194 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp lại thẻ Căn cước  công dân | 07 ngày | Công an cấp tỉnh |
| 5 | 2.001178 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước  công dân | 07 ngày | Công an cấp tỉnh |
| **B. Thủ tục hành chính cấp huyện** | | | | | | |
| 1 | 2.001177 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 07 ngày | - Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện;  *-* Thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia; Cổng dịch vụ công Bộ Công an để đăng ký thời gian, địa điểm làm thủ tục đề nghị cấp thẻ Căn cước công dân;  - Cấp lưu động tại các địa điểm cần thiết. | Công an cấp huyện |
| 2 | 2.001174 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư | 07 ngày | Công an cấp huyện |
| 3 | 2.000408 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Đổi thẻ Căn cước công dân | 07 ngày | Công an cấp huyện |
| 4 | 2.000377 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Cấp lại thẻ Căn cước  công dân | 07 ngày | Công an cấp huyện |
| 5 | 2.000677 | Cấp, quản lý Căn cước công dân | Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước  công dân | 07 ngày | Công an cấp huyện |

**3. Thủ tục hành chính bị bãi bỏ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Mã TTHC** | **Tên thủ tục**  **hành chính** | **Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính bị bãi bỏ** | **Lĩnh vực** | **Cơ quan**  **thực hiện** |
| **A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh** | | | | | |
| 1 | [**1.003411**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4863&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp Chứng minh nhân dân (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp tỉnh |
| 2 | [**1.003410**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4861&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp tỉnh |
| 3 | [**1.004364**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6171&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp tỉnh |
| **B. Thủ tục hành chính cấp huyện** | | | | | |
| 1 | [**2.001238**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4226&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp Chứng minh nhân dân  (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp huyện |
| 2 | [**1.003092**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4384&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Đổi Chứng minh nhân dân (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp huyện |
| 3 | [**1.003404**](https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4854&qdcbid=42611&r_url=tra_cuu_tthc_bg) | Cấp lại Chứng minh nhân dân (9 số) | Luật Căn cước công dân | Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân | Công an cấp huyện |