**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ TRONG LĨNH VỰC**

 **DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1879/QĐ-UBND ngày 06/9/2023**của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)*

1. **THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CẤP TỈNH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên thủ tục hành chính (TTHC)** | **Thời hạn** **giải quyết** | **Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung** | **Phí** | **Địa điểm****thực hiện** | **Dịch vụ công trực tuyến** |  **Ghi chú** |
| **Toàn trình** | **Một phần** |
| **I** | **Lĩnh vực Dược phẩm** |
| 1 | Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước(Mã hồ sơ TTHC: 1.003613) | 07 ngày làm việc | Thông tư số 41/2023/TT-BTC ngày 12/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính | 800.000 | Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế.- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung. |  x |  | TTHC số thứ tự 33, lĩnh vực Dược, mỹ phẩm, danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh  |
| 2 | Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị hư hỏng hoặc bị mất(Mã hồ sơ TTHC: 1.004599) | 05 ngày làm việc | Thông tư số 41/2023/TT-BTC | 500.000 | Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế.- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung. |  x |  | TTHC số thứ tự 21, lĩnh vực Dược, mỹ phẩm, danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND  |
| 3 | Điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ(Mã hồ sơ TTHC: 1.004596) | 05 ngày làm việc | Thông tư số 41/2023/TT-BTC | 500.000 | Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế.- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung. |  x |  | TTHC số thứ tự 22, lĩnh vực Dược, mỹ phẩm, danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND  |
| **II** | **Lĩnh vực Mỹ phẩm** |
| 1 | Cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước để xuất khẩu(Mã hồ sơ TTHC: 1.009566) | 3 ngày làm việc | Thông tư số 41/2023/TT-BTC | 500.000 | Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế.- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung. |  x |  | TTHC số thứ tự 03, lĩnh vực Mỹ phẩm, danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 1048/QĐ-UBND  |
| 2 | Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm(Mã hồ sơ TTHC: 1.002483) | 10 ngày làm việc | Thông tư số 41/2023/TT-BTC | 1600.000 | Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên, số 02, đường Chùa Chuông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế.- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung. |  x |  | TTHC số thứ tự 37, lĩnh vực Mỹ phẩm, danh mục TTHC ban hành kèm theo Quyết định số 3050/QĐ-UBND  |