### Phụ lục

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC**

**KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN, MÔI TRƯỜNG THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ**

**CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

*(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày …..../….../2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh)*

**I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên TTHC** | **Mức độ cung cấp dịch vụ** | **Thời hạn giải quyết** | **Địa điểm thực hiện** | **Phí, lệ phí**  **(nếu có)** | **Cơ quan thực hiện** | **Cách thức thực hiện** | **Căn cứ pháp lý** |
| **A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 TTHC)** | | | | | | | | |
|  | **Lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 TTHC)** | | | | | | | |
| 1 | Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (1.000987) | Một phần | 17 ngày làm việc | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh | Không | Sở Tài nguyên và Môi trường | - Trực tiếp;  -Dịch vụ Bưu chính công ích;  - Dịch vụ công trực tuyến. | - Luật khí tượng thủy văn số 90/2015/QH13 của Quốc hội ban hành ngày 23/11/2015;  - Nghị định số 38/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/05/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thuỷ văn;  - Nghị định số 48/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/04/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn;  - Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (1.000970) | Một phần | 17 ngày làm việc | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh | Không | Sở Tài nguyên và Môi trường | - Trực tiếp;  -Dịch vụ Bưu chính công ích;  - Dịch vụ công trực tuyến. |
| 3 | Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn (1.000943) | Một phần | 05 ngày làm việc | Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Trà Vinh | Không | Sở Tài nguyên và Môi trường | - Trực tiếp;  -Dịch vụ Bưu chính công ích;  - Dịch vụ công trực tuyến. |
| **B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (01 TTHC)** | | | | | | | | |
|  | **Lĩnh vực môi trường (01 TTHC)** | | | | | | | |
| 1 | Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích (1.004082) | TTHC còn lại | Không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ. | Bộ phận Một cửa cấp xã | Không | UBND cấp xã | - Trực tiếp | - Luật Đa dạng sinh học;  - Nghị định số 59/2017/NĐ-CP ngày 12/5/2017 của Chính phủ Về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích từ việc sử dụng nguồn gen  - Nghị định số 22/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. |

**II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên TTHC** | **Ghi chú** |
| **A** | **THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (03 TTHC)** |  |
|  | **Lĩnh vực khí tượng thủy văn (03 TTHC)** |  |
| 1 | Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn |  |
| 2 | Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn |  |
| 3 | Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn |  |
| **B** | **THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (01 TTHC)** |  |
|  | **Lĩnh vực môi trường (01 TTHC)** |  |
| 1 | Xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích |  |