**DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH**

**LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG, TÔN GIÁO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên thủ tục hành chính** | **Trang** |
| 01 | Đăng ký hoạt động tín ngưỡng | 326 |
| 02 | Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng | 328 |
| 03 | Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung | 330 |
| 04 | Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã | 334 |
| 05 | Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã | 336 |
| 06 | Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung | 338 |
| 07 | Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã | 340 |
| 08 | Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác | 342 |
| 09 | Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung | 344 |
| 10 | Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc | 345 |