**Phụ lục I**

**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**

**LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ**

**VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH, UBND CẤP XÃ TỈNH LẠNG SƠN**

*(Kèm theo Quyết định số: 62 /QĐ-UBND ngày 11 /01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

**I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ**

**DU LỊCH TỈNH LẠNG SƠN (02 TTHC)**

| **Số TT** | **Số hồ sơ TTHC** | **Tên TTHC** | **Thời hạn**  **giải quyết theo**  **quy định** | **Địa điểm**  **thực hiện** | **Cách thức**  **thực hiện** | **Căn cứ pháp lý[[1]](#footnote-1)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.001008 | Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường | 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ | **- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:** Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;  **- Cơ quan thực hiện:** Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Địa chỉ: Số 71 Nhị Thanh, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. | - Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp;  - Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;  - Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ <https://dichvucong.gov.vn>. | - Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;  - Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;  *- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.* |
| 02 | 1.000922 | Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường | 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định |

**II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ (02 TTHC)[[2]](#footnote-2)**

| **Số TT** | **Số hồ sơ TTHC** | **Tên TTHC** | **Thời hạn giải**  **quyết theo quy định** | **Địa điểm**  **thực hiện** | **Cách thức**  **thực hiện** | **Căn cứ pháp lý [[3]](#footnote-3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1.001029 | Thủ tục cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke | 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ | **- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả:** Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã;  **- Cơ quan thực hiện:** UBND cấp xã. | - Tiếp nhận và trả kết quả trực tiếp;  - Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích;  - Tiếp nhận hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến tại địa chỉ <https://dichvucong.gov.vn>. | - Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;  - Nghị định số 148/2024/NĐ-CP ngày 12/11/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/2019/NĐ-CP ngày 19/6/2019 của Chính phủ quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường;  *- Thông tư số 110/2025/TT-BTC ngày 19/11/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.* |
| 02 | 1.000963 | Thủ tục cấp giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke | 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Phần chữ in nghiêng là VBQPPL sửa đổi, bổ sung. [↑](#footnote-ref-1)
2. 02 TTHC đã được UBND tỉnh phân cấp cho UBND các xã, phường thực hiện giải quyết tại Quyết định số 100/2025/QĐ-UBND ngày 31/12/2025 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2026. [↑](#footnote-ref-2)
3. Phần chữ in nghiêng là VBQPPL sửa đổi, bổ sung. [↑](#footnote-ref-3)