**DANH SÁCH QUY TRÌNH CÁC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN DÂN TỘC**

1. **Lĩnh vực Bồi thường nhà nước.**
2. BTP-DBI-277433: Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp tỉnh). (Quy trình xử lý 62 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Văn phòng ban)***

(60 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Văn phòng ban)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. BTP-DBI-277434: Phục hồi danh dự (cấp tỉnh). (Quy trình xử lý 15 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Văn phòng ban)***

(13 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Văn phòng ban)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh vực Dân tộc.**
2. UBA-DBI-254487: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (Quy trình xử lý 15 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Dân tộc tuyên truyền)***

(13 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Dân tộc tuyên truyền)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. UBA-DBI-254488: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. (Quy trình xử lý 15 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Dân tộc tuyên truyền)***

(13 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Dân tộc tuyên truyền)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh Vực Giải quyết khiếu nại.**
2. TTR-DBI-6: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp tỉnh. (Quy trình xử lý 60 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(58 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. TTR-DBI-2: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh. (Quy trình xử lý 45 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(01 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(43 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(01 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh vực Giải quyết khiếu nại.**
2. TTR-DBI-9: Thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh. (Quy trình xử lý 90 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(88 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh vực Phòng, chống tham nhũng.**
2. TTR-DBI-28: Thủ tục thực hiện việc giải trình. (Quy trình xử lý 15 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(13 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. TTR-DBI-27: Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình. (Quy trình xử lý 5 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(3 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. TTR-DBI-18-10950: Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập. (Quy trình xử lý 15 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(13 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. TTR-DBI-17-10950: Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập. (Quy trình xử lý 62 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(60 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. TTR-DBI-16-10950: Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập. (Quy trình xử lý 62 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(60 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh vực Tiếp công dân.**
2. TTR-DBI-13: Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh. (Quy trình xử lý 10 ngày)

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(8 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**

1. **Lĩnh vực Xử lý đơn thư.**
2. TTR-DBI-20: Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh. (Quy trình xử lý 10 ngày).

**Đ**

Phê duyệt

Tổ chức, cá nhân

**Tiếp nhận hồ sơ**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(1 ngày)

**Thụ lý hồ sơ**

***(Thanh Tra)***

(8 ngày)

**Phê duyệt hồ sơ**

***(LĐ: Thanh Tra)***

(1 ngày)

**Trả kết quả**

***(Bộ phận 1 cửa)***

(Không tính thời gian)

**S**