|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung công việc** | **Đơn vị thực hiện** | **Thời gian giải quyết**  **(08 ngày)** |
| Tiếp nhận hồ sơ của  Tổ chức, cá nhân và chuyển cho Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện  Nhận hồ sơ từ  Bộ phận một cửa và chuyển cho Đơn vị chuyên môn  Giải quyết hồ sơ  Ký duyệt hồ sơ  Nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện  Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân | Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận giao, nhận hồ sơ của huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận chuyên môn xử lý | 5 ngày |
| Lãnh đạo  Phòng  Kinh tế/ Kinh tế - hạ tầng | 1 ngày |
| Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |

**LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP TIÊU DÙNG**

**Lưu đồ thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp giấy phép hết hiệu lực)**

**1. Thời hạn giải quyết: 08** ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

**2. Lưu đồ giải quyết:**

Nhận và chuyển kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Công an tỉnh

**Lưu đồ thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp giấy phép bị mất, hỏng)**

**1. Thời hạn giải quyết: 06** ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

**2. Lưu đồ giải quyết:**

Nhận và chuyển kết quả từ Trung tâm Lý lịch tư pháp Quốc gia, Công an tỉnh

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung công việc** | **Đơn vị thực hiện** | **Thời gian giải quyết**  **(06 ngày)** |
| Tiếp nhận hồ sơ của  Tổ chức, cá nhân và chuyển cho Phòng Kinh tế/ Kinh tế - Hạ tầng cấp huyện  Nhận hồ sơ từ  Bộ phận một cửa và chuyển cho Đơn vị chuyên môn  Giải quyết hồ sơ  Ký duyệt hồ sơ  Nhận và chuyển kết quả cho Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện  Nhận và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân | Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận giao, nhận hồ sơ của huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận chuyên môn xử lý | 3 ngày |
| Lãnh đạo  Phòng  Kinh tế/ Kinh tế - hạ tầng | 1 ngày |
| Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |
| Bộ phận một cửa của UBND cấp huyện | 0,5 ngày |