**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH - MÔI TRƯỜNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | **TRANG** |
| 1. **LĨNH VỰC ĐỊA CHÍNH**
 |
| **1** | Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý |  |
| **2** | Cấp lại Giấy chứng nhận do bị mất |  |
| **3** | Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai |  |
| **4** | Giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất đối với cá nhân là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan tại ngũ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng, sĩ quan, hạ sĩ quan, công nhân công an, người làm công tác cơ yếu và người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu hưởng lương từ ngân sách nhà nước mà chưa được giao đất ở, nhà ở; giáo viên, nhân viên y tế đang công tác tại các xã biên giới, hải đảo thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn nhưng chưa có đất ở, nhà ở tại nơi công tác hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại xã mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở hoặc chưa được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở; cá nhân thường trú tại thị trấn thuộc vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn mà không có đất ở và chưa được Nhà nước giao đất ở. |  |
| **5** | Đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu đối với cá nhân, cộng đồng dân cư, hộ gia đình đang sử dụng đất. |  |
| **6** | Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất cho Nhà nước hoặc cộng đồng dân cư hoặc mở rộng đường giao thông. |  |
| **7** | Hòa giải tranh chấp đất đai |  |
| **B – LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG** |
| **8** | Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường |  |
| **9** | Đăng ký khai thác sử dụng nước mặt, nước biển |  |
| **10** | Đăng ký khai thác nước dưới đất |  |
| **11** | Đăng ký sử dụng mặt nước, đào hồ, ao, sông, suối, kênh, mương, rạch |  |