|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ MỚI SO VỚI NGÀY 04.07.2025** | | | | |
| 1 | 1.014027 | Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội | Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) |  |
| 2 | 1.014028 | Hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội | Bảo trợ xã hội (Bộ Y tế) |  |
| 3 | 1.014113 | Xét tuyển công chức | Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) |  |
| 4 | 1.014116 | Tiếp nhận vào công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý | Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) |  |
| 5 | 1.014111 | Thi tuyển công chức | Công chức, viên chức (Bộ Nội vụ) |  |
| 6 | 1.013744 | Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng cử ở lại miền nam hoạt động sau hiệp định Giơnevơ năm 1954 đối với cán bộ dân, chính, đảng thuộc diện Trung ương quản lý | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 7 | 1.013745 | Xác nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 8 | 1.010773 | Tổ chức phát động học tập tấm gương trong phạm vi cả nước đối với trường hợp hy sinh, bị thương quy định tại điểm k khoản 1 Điều 14 và điểm k khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 9 | 1.010783 | Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do Bộ Nội vụ quản lý | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 10 | 1.013743 | Giải quyết chế độ đối với quân nhân, cán bộ đi chiến trường B,C,K trong thời kỳ chống Mỹ cứu nước không có thân nhân phải trực tiếp nuôi dưỡng và quân nhân, cán bộ được đảng cử ở lại miền Nam hoạt động sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 đối với cán bộ, sỹ quan thuộc lực lượng vũ trang (công an, quân đội) | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 11 | 1.010788 | Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 12 | 1.010778 | Cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 13 | 1.010777 | Cấp đổi Bằng “Tổ quốc ghi công” | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 14 | 1.010775 | Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh thuộc các trường hợp quy định tại Điều 14 Pháp lệnh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 30 tháng 9 năm 2006 | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 15 | 1.010774 | Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 16 | 1.010781 | Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh hoặc mất tích trong chiến tranh | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 17 | 1.010772 | Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 18 | 1.010801 | Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 19 | 1.010814 | Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |
| 20 | 2.002308 | Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp | Người có công (Bộ Nội vụ) |  |