|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **XÃ HỒNG HƯNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hồng Hưng, ngày 07 tháng 7 năm 2022* |

**DANH MỤC TTHC LĨNH VỰC HỘ TỊCH**

**(34 Thủ tục)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** | | **Trang** | |
| **1** | **Thủ tục đăng ký khai sinh** | | **4** | |
| **2** | **Thủ tục liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú** | | **10** | |
| **3** | **Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)** | | **13** | |
| **4** | **Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Hưởng mai táng phí (đối với đối tượng người có công với cách mạng từ trần)** | | **17** | |
| **5** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)** | | **21** | |
| **6** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007** | | **25** | |
| **7** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh** | | **30** | |
| **8** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc** | | **36** | |
| **9** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng** | | **40** | |
| **10** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng, Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005, Quyết định số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007** | | **44** | |
| **11** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc** | | **48** | |
| **12** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế** | | **52** | |
| **13** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng hưởng trợ cấp theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 về một số chế độ, chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế** | | **57** | |
| **14** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng mai táng phí đối với đối tượng thực hiện theo Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2006 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh** | | **61** | |
| **15** | **Liên thông thủ tục Đăng ký khai tử, hưởng mai táng phí đối với đối tượng có công với cách mạng từ trần** | | **69** | |
| **16** | **Thủ tục liên thông Đăng ký khai tử - Hưởng chế độ tử tuất (trợ cấp tuất và trợ cấp mai táng)** | | **73** | |
| **17** | **Thủ tục đăng ký kết hôn** | | **77** | |
| **18** | **Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con** | | **83** | |
| **19** | **Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con** | | **88** | |
| **20** | **Thủ tục đăng ký khai tử** | | **94** | |
| **21** | **Thủ tục đăng ký khai sinh lưu động** | | **100** | |
| **22** | **Thủ tục đăng ký kết hôn lưu động** | | **105** | |
| **23** | **Thủ tục đăng ký khai tử lưu động** | | **109** | |
| **24** | **Thủ tục đăng ký giám hộ** | | **114** | |
| **25** | **Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ** | | **119** | |
| **26** | **Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch** | | **124** | |
| **27** | **Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân** | | **130** | |
| **28** | **Thủ tục đăng ký lại khai sinh** | | **136** | |
| **29** | **Thủ tục đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân** | | **142** | |
| **30** | **Thủ tục đăng ký lại kết hôn** | | **148** | |
| **31** | **Thủ tục đăng ký lại khai tử** | | **154** | |
| **32** | **Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch** | | **159** | |
| **33** | **Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi** | | **164** | |
| **34** | **Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi** | | **175** | |
|  | | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Hà Xuân Nhiệm** | |