**PHỤ LỤC**

**NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2022**

*(Kèm theo Kế hoạch số /KH-UBND ngày tháng năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Nhóm TTHC, quy định hành chính liên quan** | **Cơ quan chủ trì** | **Cơ quan**  **phối hợp** | **Tỷ lệ TTHC được rà soát /Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết** | **Tỷ lệ TTHC được kiến nghị/ Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết** | **Thời gian thực hiện rà soát, đánh giá** | **Thời gian hoàn thành** **và báo cáo** |
| **I** | **Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh** | | | | | | |
| 1 | Sở Tài nguyên và Môi trường (trọng tâm) | Sở Tài nguyên và Môi trường | Văn phòng UBND Tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | 40% | 15% | Từ 01/02/2022 đến 30/6/2022 | 15/7/2022 |
| 2 | Sở Xây dựng (trọng tâm) | Sở Xây dựng | Văn phòng UBND Tỉnh, UBND cấp huyện | 40% | 15% | Từ 01/02/2022 đến 30/6/2022 | 15/7/2022 |
| 3 | Ban Quản lý khu kinh tế; Thanh tra Tỉnh và các Sở còn lại | Ban Quản lý khu kinh tế; Thanh tra Tỉnh và các Sở | Văn phòng UBND Tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã | 30% | 10% | Từ 01/02/2022 đến 30/6/2022 | 15/7/2022 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **II** | **Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã** | | | | | | |
| 1 | Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện (lĩnh vực: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường) | UBND cấp huyện | Văn phòng UBND Tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện | 40% | 15% | Từ 01/02/2022 đến 25/6/2022 | 15/7/2022 |
| 2 | Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện (các lĩnh vực còn lại) | UBND cấp huyện | Văn phòng UBND Tỉnh, các phòng chuyên môn cấp huyện | 30% | 10% | Từ 01/02/2022 đến 25/6/2022 | 15/7/2022 |
| 3 | Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã (lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường) | UBND cấp xã | Văn phòng UBND Tỉnh | 40% | 15% | Từ 01/02/2022 đến 25/6/2022 | 05/7/2022 |
| 4 | Các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã (các lĩnh vực còn lại) | UBND cấp xã | Văn phòng UBND Tỉnh | 30% | 10% | Từ 01/02/2022 đến 25/6/2022 | 05/7/2022 |

**Lưu ý:** Không rà soát, đề xuất, kiến nghị lại những thủ tục hành chính đã được rà soát ở các năm trước và đã được các Bộ, ngành Trung ương có ý kiến phản hồi; việc kiến nghị cắt giảm thời gian không tính vào chỉ tiêu tỷ lệ kiến nghị UBND Tỉnh giao.