|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH QUẢNG TRỊ**  Số: /TTr-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Quảng Trị, ngày tháng năm 2024* |
| **DỰ THẢO** |  |

**TỜ TRÌNH**

**Dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công**

**sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh**

**và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và Luật tổ chức Chính quyền ngày 22/11/2019. Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với các nội dung như sau:

**I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT**

**1. Căn cứ pháp lý**

Nghị định 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm;

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động;

Nghị định số 32/2019/ND-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 về việc Quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;

Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm Dịch vụ việc làm, doanh nghiệp Hoạt động dịch vụ việc làm;

Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;

Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi NCC với cách mạng;

Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chóng ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy, sau cai nghiện ma túy;

Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;

Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm

Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 về ban hành danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng.

**2. Cơ sở thực tiễn**

Hiện nay, tỉnh Quảng Trị có 04 đơn vị sự nghiệp công (gồm Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, Trung tâm Điều dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1, Trung tâm Quản lý Nghĩa trang và Đón tiếp thân nhân liệt sĩ tỉnh Quảng Trị) thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội được điều chỉnh, áp dụng cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập .

Theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định: *“**Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá trình thực hiện”.*

Thực tế, từ khi Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 có hiệu lực, tỉnh Quảng Trị chưa ban hành Nghị quyết quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để có cơ sở triển khai thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu lộ trình tự chủ, việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là cần thiết.

**II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**1. Mục đích ban hành Nghị quyết**

Thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm và thẩm quyền ban hành Nghị quyết theo quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy định Cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Năm 2023, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 2747/QĐ-UBND ngày 17/11/2023 về việc Giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; Theo đó, giai đoạn năm 2024-2025, Sở Lao động-TBXH có 01/04 đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở là đơn vị thuộc nhóm 2 trong thực hiện cơ chế tự chủ tài chính-Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường xuyên (Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Trị)

Do vậy, việc ban hành Nghị quyết quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là hết sức cần thiết, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí làm cơ sở xây dựng, ban hành giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội phù hợp khả năng cân đối ngân sách, tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương. Đặc biệt là làm cơ sở xác định, ban hành quy định định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công thuộc Nhóm dịch vụ về việc làm để triển khai các dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cho Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế tự chủ tài chính được giao của đơn vị.

**2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị quyết**

Đảm bảo yêu cầu về tính hợp hiến, hợp pháp, tranh thủ đúng thẩm quyền, hình thức, trình tự, thủ tục xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Cụ thể hóa quy định của trung ương cho phù hợp với đặc điểm tình hình của tỉnh.

Thực hiện đúng trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương trong việc cụ thể hóa quy định của trung ương; đảm bảo công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận ý kiến, phản hồi ý kiến, kiến nghị của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và của UBND các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết.

**III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**1. Phạm vi điều chỉnh**

Nghị quyết này quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

**2. Đối tượng áp dụng**

Nghị quyết này áp dụng đối với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (bao gồm các đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở), Phòng Lao động-TBXH các huyện, thị xã, thành phố; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị có sử dụng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội

**IV. BỐ CỤC VÀ CÁC NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**

**1. Bố cục của dự thảo Nghị quyết**

Nghị quyết gồm 02 Điều, kèm 01 phụ lục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, với 07 nhóm dịch vụ.

**2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết**

Dự thảo Nghị quyết xây dựng với nội dung cơ bản sau: Nghị quyết quy định gồm có 07 nhóm dịch vụ với 18 dịch vụ công thuộc lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy định Danh mục dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội trên địa bản tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);  - Thường trực HĐND tỉnh;  - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  - Lưu: .......VT, KGVX. | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  **Võ Văn Hưng** |

**Phụ lục 01**

**DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ**

*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày tháng năm 2024 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí thực hiện dịch vụ** | **Ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần chi phí theo lộ trình tính giá dịch vụ công** | **Căn cứ pháp lý** |
| **I** | **Nhóm dịch vụ về chăm sóc người có công** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ điều dưỡng luân phiên Người có công | X |  | - Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi NCC với cách mạng |
| 2 | Dịch vụ nuôi dưỡng, điều dưỡng Thương bệnh binh, Người có công | X |  |
| **II** | **Nhóm dịch vụ về giáo dục nghề nghiệp** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ Đào tạo sơ cấp nghề, đào tạo nghề dưới 03 tháng cho phụ nữ, lao động nông thôn, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. | X |  | - Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng;  - Thông tư số 43/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho các đối tượng quy định tại Điều 14 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm |
| 2 | Dịch vụ đào tạo nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm | X |  | Thông tư số 05/2023/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2023 về ban hành danh mục ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, cao đẳng |
| 3 | Dịch vụ đào tạo nghề trình độ cao đẳng nghề, trung cấp các nghề còn lại ngoài các nghề quy định tại Điểm 1, 2 Mục II nêu trên. |  | X | Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí; giá dịch vụ trong giáo dục, đào tạo; Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính Phủ |
| **III** | **Nhóm dịch vụ về việc làm** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp cho người lao động | X |  | * Luật Việc làm số 38/2013/QH13   - Nghị định 23/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm  - Quyết định 1058/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng CP về Banh hành danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ LĐ-TB&XH |
| 2 | Dịch vụ thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động gồm: thu thập, cung cấp thông tin thị trường lao động, phân tích, dự báo thị trường lao động, kết nối thị trường lao động | X |  |
| 3 | Dịch vụ cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, trừ đối tượng thuộc bảo hiểm thất nghiệp chi trả |  | X |
| **IV** | **Nhóm dịch vụ về đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho lao động là người dân tộc thiểu số, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, thân nhân người có công với cách mạng; người cần nâng cao trình độ kỹ năng nghề, ngoại ngữ theo yêu cầu của nước tiếp nhận lao động thuộc dự án, chương trình hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và nước tiếp nhận lao động | X |  | - Luật Việc làm số 38/2013/QH  - Điều 10 Nghị định 61/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09/7/2015 Quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ Quốc gia về việc làm |
| **V** | **Nhóm dịch vụ về trợ giúp xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em; dịch vụ xã hội trong cơ sở bảo trợ xã hội** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng tại Cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội đối với các đối tượng thuộc đối tượng quy định tại khoản 1, 2, 3, 5 Điều 24 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, gồm: |  |  |  |
| a | Dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng đối tượng, gồm: Trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ mai táng phí; cấp vật dụng sinh hoạt hàng ngày, thuốc chữa bệnh thông thường, vệ sinh cá nhân hàng tháng, đồ dùng học tập và các chi phí khác | X |  | Điều 24, 25, 26 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội |
| b | Dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đào tạo và tạo việc làm, gồm: học mầm non, giáo dục phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học văn bằng thứ nhất, tạo việc làm | X |  |
| 2 | Dịch vụ trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng; nhận chăm sóc, nuôi dưỡng tại cộng đồng các đối tượng thuộc đối tượng quy định tại Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP, gồm: |  |  |  |
| a | Dịch vụ trợ cấp xã hội hàng tháng, nhận chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng: trợ cấp xã hội, hỗ trợ chăm sóc nuôi dưỡng; cấp thẻ bảo hiểm y tế; trợ giúp giáo dục, đào tạo và dạy nghề; hỗ trợ chi phí mai táng phí; hướng dẫn, đào tạo nghiệp vụ nhận chăm sóc nuôi dưỡng; ưu tiên vay vốn, dạy nghề tạo việc làm, hỗ trợ phát triển kinh tế hộ | X |  | Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội |
| 3 | Dịch vụ trợ giúp xã hội khẩn cấp các đối tượng gồm: |  |  |  |
| a | Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp gạo, nhu yếu phẩm thiết yếu gồm các đối tượng: đối tượng thuộc hộ thiếu đói dịp Tết âm lịch; đối tượng thiếu đói, khó khăn, mất nhà ở do thiên tai, hỏa hoạn, mất mùa, giáp hạt hoặc lý do bất khả kháng khác: | X |  | Điều 12, 13, 14, 15, 16, 17 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội |
| b | Dịch vụ hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng gồm các đối tượng: Người bị thương nặng do thiên tai, hỏa hoạn; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc do các lý do bất khả kháng khác tại nơi cư trú | X |  |
| c | Dịch vụ hỗ trợ chi phí mai táng gồm các đối tượng: Hộ gia đình có người chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh; tai nạn giao thông, tai nạn lao động nghiêm trọng hoặc các lý do bất khả kháng khác: | X |  |
| d | Dịch vụ hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở đối với các đối tượng gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị đổ, sập, trôi, cháy hoàn toàn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không còn nơi ở; Hộ phải di dời nhà ở khẩn cấp theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác; Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn có nhà ở bị hư hỏng nặng do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà không ở được: | X |  |
| e | Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp đối với trẻ em khi cha, mẹ bị chết, mất tích do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc các lý do bất khả kháng khác | X |  |
| g | Dịch vụ hỗ trợ tạo việc làm, phát triển sản suất đối với các đối tượng gồm: Hộ gia đình có người là lao động chính bị chết, mất tích hoặc hộ gia đình bị mất phương tiện sản xuất chính do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh hoặc lý do bất khả kháng khác dẫn đến mất việc làm | X |  |
| 4 | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng dài hạn cho đối tượng tự nguyện sống |  | x |  |
| 5 | Dịch vụ công tác xã hội và chăm sóc bán trú cho đối tượng tự nguyện |  | x |  |
| **VI** | **Nhóm dịch vụ về phòng, chống tệ nạn xã hội** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ tư vấn, cai nghiện ma túy |  |  |  |
| a | Dịch vụ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc | X |  | - Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một só điều của Luật phòng, chóng ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy, su cai nghiện ma túy  - Thông tư 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính Quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy |
| b | Dịch vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, điều trị đối tượng cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy, gồm: thực hiện thủ tục áp dụng biện pháp đưa vào cai nghiện ma túy; ăn, tư trang; điều trị cai nghiện ma túy; khám bệnh, chữa bệnh; học văn hóa, học nghề ngắn hạn; phổ biến giáo dục pháp luật; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; lao động trị liệu; mai táng; đưa trở về địa phương nơi cư trú tái hòa nhập cộng đồng sau khi kết thúc đợt cai nghiện | X |  |
| c | Dịch vụ quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú, gồm: tổ chức quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú; hỗ trợ học nghề sau cai nghiện | X |  |
| 2 | Dịch vụ hỗ trợ khẩn cấp, chăm sóc nuôi dưỡng, đưa về hòa nhập cộng đồng cho nạn nhân bị buôn bán | X |  | - Điều 24, 25, 26 Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về việc Quy định chính sách bảo trợ xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội |
| **VII** | **Dịch vụ về An toàn vệ sinh lao động** |  |  |  |
| 1 | Dịch vụ Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động | x |  | - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động |
| 2 | Dịch vụ huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động |  | x |