|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**Phụ lục 2: THỐNG KÊ SỐ LIỆU**

**VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2015-2018**

**Số liệu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2018**

*(Kèm theo Báo cáo số: 425/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| **1** | **Cập nhật công bố, niêm yết, công khai TTHC** |  |  |
| - | Số quyết định công bố đang còn hiệu lực | 43 |  |
| - | Số TTHC được công bố | 1840 | Cấp tỉnh 1363, huyện 325, xã 152 |
| - | Số TTHC cắt giảm thời hạn giải quyết so với quy định của pháp luật | 1360/ 1840 | Các TTHC này chỉ tập trung ở một số lĩnh vực thường xuyên được người dân, doanh nghiệp thực hiện như: Đất đai; xây dựng; thành lập doanh nghiệp, hộ kinh doanh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; cấp, đổi giấy phép lái xe… |
| - | Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa | 1777 |  |
| **-** | Số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông | 166 |  |
| - | Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh | 203 | Các TTHC này không tính trong tổng số TTHC được công bố của tỉnh, vì các sở, ngành đã tiếp nhận hồ sơ |
| - | Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh | 1363 |  |
| - | UBND cấp huyện | 325 |  |
| - | UBND cấp xã | 152 |  |
| **2** | **Kết quả thực hiện tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN) của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh** | 20 | 20/20 số PAKN đã giải quyết |
| **3** | **Số văn bản tham mưu từ các sở, ngành** | 233 | Tổng số văn bản QPPL ban hành từ 2015 đến 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |