|  |  |
| --- | --- |
| SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT  TỈNH BÌNH DƯƠNG | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **CHI CỤC CHĂN NUÔI, THÚ Y**  **VÀ THỦY SẢN** |  |

**DANH MỤC**

**Thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên Thủ tục hành chính** | **Đã được UBND tỉnh công bố tại** | **Thủ tục hành chính đã được công khai trên Webside của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản Bình Dương** | **Hình thức thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích** |
| **I.** | **Lĩnh vực Thú y** | |  |  |
| 1 | Cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề thú y thuộc thẩm quyền cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh (gồm tiêm phòng, chữa bệnh, phẫu thuật động vật; tư vấn các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y; khám bệnh, chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh động vật; buôn bán thuốc thú y) | Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 01 | Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 2 | Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (trong trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y) | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 02 | Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 3 | Cấp, cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 03 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 4 | Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 04 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 5 | Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thuốc thú y | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 05 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 6 | Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 06 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 7 | Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 09 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 8 | Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc thú y | Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 17 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| **II.** | **Lĩnh vực Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản** | | |  |
| 9 | Thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến nông sản | Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày 14/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 19 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 10 | Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, sơ chế, chế biến nông sản | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 20 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| **III.** | **Lĩnh vực Chăn nuôi** | | |  |
| 11 | Thủ tục đăng ký công bố hợp quy thức ăn chăn nuôi và thức ăn thủy sản | Quyết định số 3714/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 49 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 12 | Thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 50 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |
| 13 | Thủ tục đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu đối với giống vật nuôi (bao gồm phôi, tinh, con giống vật nuôi); Thức ăn chăn nuôi, chất bổ sung vào thức ăn chăn nuôi; Môi trường pha chế, bảo quản tinh, phôi động vật; Vật tư, hóa chất chuyên dùng trong chăn nuôi | THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỐ 51 | Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính |