**DANH SÁCH QUY TRÌNH CÁC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỞ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG**

1. **Lĩnh vực Bồi thường nhà nước**
2. BTP-DBI-277433: Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTP-DBI-277434: Phục hồi danh dự (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(15 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Đất đai**
2. T-DBI-287400-TT: Thẩm định phương án sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp. (Thời hạn xử lý 20 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(19 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287399-TT: Thủ tục thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287398-TT: Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287397-TT: Thủ tục Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. (Thời hạn xử lý 180 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(179 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287396-TT: Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. (Thời hạn xử lý 25 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(24 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287395-TT: Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtđối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287394-TT: Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đấtđối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tưmà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287393-TT: Thủ tục thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Chi cục Quản lý đất đai)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Địa chất và khoáng sản**
2. BTM-DBI-264993-10580: Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 50 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(49 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265174-10580: Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 60 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(59 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287768-TT: Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287767-TT: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. (Thời hạn xử lý 112 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(111 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287766-TT: Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 112 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(111 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287765-TT: Phê duyệt, nghiệm thu kết quả thực hiện đề án đóng cửa mỏ khoáng sản và quyết định đóng cửa mỏ khoáng sản. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287764-TT: Thẩm định, phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản. (Thời hạn xử lý 60 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(59 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287763-TT: Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287762-TT: Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287761-TT: Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287760-TT: Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình. (Thời hạn xử lý 52 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(51 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287759-TT: Đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình. (Thời hạn xử lý 67 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287758-TT: Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 35 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(34 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287757-TT: Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287756-TT: Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287755-TT: Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287754-TT: Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 90 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(89 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287753-TT: Phê duyệt trữ lượng khoáng sản. (Thời hạn xử lý 180 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(179 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287752-TT: Thay đổi phương pháp thăm dò, khối lượng thăm dò. (Thời hạn xử lý 20 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(19 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287751-TT: Thăm dò nâng cấp trữ lượng trong khu vực khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 20 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(19 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287750-TT: Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287748-TT: Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-287746-TT: Khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(10 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285040-TT: Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc một phần diện tích thăm dò khoáng sản. (Thời hạn xử lý 40 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Khoáng sản)***

(39 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý**
2. T-DBI-285073-TT: Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ. (Thời hạn xử lý 1 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(0,5 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Đo đạc bản đồ và viễn thám)***

(0,5 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại**
2. TTR-DBI-6: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh. (Thời hạn xử lý 60 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(59 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. TTR-DBI-2: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. (Thời hạn xử lý 45 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(44 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Giải quyết tố cáo**
2. TTR-DBI-9: Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. (Thời hạn xử lý 90 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(89 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Khí hậu, thủy văn và biến đổi khí hậu**
2. BTM-DBI-264947: Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 5 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(4 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-264946: Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 17 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(16 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-264945: Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Môi trường**
2. BTM-DBI-265042: Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt). (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-264788: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) (TTHC cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 25 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(24 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. DBI-288213: Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết. (Thời hạn xử lý 25 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(24 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285142-TT: Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285140-TT: Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285139-TT: Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285136-TT: Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản. (Thời hạn xử lý 40 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(39 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285133-TT: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng). (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285131-TT: Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285129-TT: Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285128-TT: Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285127-TT: Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285126-TT: Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng**
2. TTR-DBI-28: Thủ tục thực hiện việc giải trình. (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. TTR-DBI-27: Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. (Thời hạn xử lý 5 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(4 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. TTR-DBI-18-10950: Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. (Thời hạn xử lý 15 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(14 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. TTR-DBI-17-10950: Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. TTR-DBI-16-10950: Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. (Thời hạn xử lý 62 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(61 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Tài nguyên nước**
2. BTM-DBI-265059: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ. (Thời hạn xử lý 16 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(15 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265058: Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đấtquy mô vừa và nhỏ. (Thời hạn xử lý 20 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(19 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265057: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nướcvới lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265056: Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác. (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265054: Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265055: Gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ ngày đêm; gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000 m3/ ngày đêm. (Thời hạn xử lý 50 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(49 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265053: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. (Thời hạn xử lý 35 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(34 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265052: Cấp giấy phép, khai thác sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. (Thời hạn xử lý 40 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(39 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265051: Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm. (Thời hạn xử lý 35 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(34 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. BTM-DBI-265050: Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 30 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(29 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285068-TT: Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi. (Thời hạn xử lý 40 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(39 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285065-TT: Lấy ý kiến cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh. (Thời hạn xử lý 67 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(66 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285064-TT: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. (Thời hạn xử lý 11 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(10 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. T-DBI-285063-TT: Cấp lại giấy phép tài nguyên nước. (Thời hạn xử lý 20 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng TNN, KTTV&BĐKH)***

(19 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Tiếp công dân**
2. TTR-DBI-13: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Tổng hợp**
2. BTM-DBI-265049: Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường (cấp tỉnh). (Thời hạn xử lý 5 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Phòng Kế hoạch – Tài chính )***

(4 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

1. **Lĩnh vực Xử lý đơn thư**
2. TTR-DBI-20: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh. (Thời hạn xử lý 10 ngày)

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Xử lý hồ sơ**

***(Thanh tra sở)***

(9 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)