**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã và hợp tác xã** | | Số trang |
| 01 | Đăng ký thành lập hợp tác xã | 1-4 |
| 02 | Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã | 5-9 |
| 03 | Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã | 10-13 |
| 04 | Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã | 14-17 |
| 05 | Đăng ký khi hợp tác xã chia | 18-21 |
| 06 | Đăng ký khi hợp tác xã tách | 22-26 |
| 07 | Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất | 27-30 |
| 08 | Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập | 31-34 |
| 09 | Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng) | 35-38 |
| 10 | Giải thể tự nguyện hợp tác xã | 39-42 |
| 11 | Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã | 43-45 |
| 12 | Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã | 46-48 |
| 13 | Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã | 49-51 |
| 14 | Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã | 52-55 |
| 15 | Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã | 56-58 |
| 16 | Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã | 59-60 |