1.Lĩnh vực: Thành lập và hoạt động của tổ hợp tác (03 TTHC)

2. Lĩnh vực: Người có công (01 TTHC)

3.Lĩnh vực: Bảo vệ chăm sóc trẻ em (06 TTHC)

4.Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội (08 TTHC)

5.Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội (02 TTHC)

6.Lĩnh vực Thủy lợi(3)

7.Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Môi trường(1)

8.Lĩnh vực Nông nghiệp(1)

9.Lĩnh vực Phòng chống thiên tai(5)

10.Lĩnh vực Trồng trọt(1)

11.Lĩnh vực Tôn giáo (10 TTHC)

12.Lĩnh vực Thi đua – Khen thưởng (04 TTHC)

13.Lĩnh vực Đất đai(1)

 14 Lĩnh vực Môi trường(1)

15.Lĩnh vực: Hộ tịch (22 TTHC)

16Lĩnh vực: Chứng thực (05 TTHC)

17.Lĩnh vực: Hòa giải ở cơ sở (04 TTHC)

18.Lĩnh vực: Nuôi con nuôi (03 TTHC)

19.Lĩnh vực: Phổ biến, giáo dục pháp luật (02 TTHC)

20.Lĩnh vực Văn hóa cơ sở (04 TTHC)

21Thư viện (03 TTHC)

22.Lĩnh vực Thể dục thể thao (01 TTHC)

23 Lĩnh vực: Dân số (02 TTHC)

24.Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và cơ sở giáo dục khác (05 TTHC)

128 thủ tục