|  |
| --- |
| **BIỂU SỐ 3A** |

**DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH NGHỈ HƯU TRƯỚC TUỔI THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 178/2024/NĐ-CP THÁNG….. NĂM……..**

*Từ ngày…. tháng … năm….. đến ngày ….. tháng ...năm…..*

*(Kèm theo Tờ trình Công văn số     /      ngày    tháng     năm…. của..)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Họ và tên** | **Mã số BHXH** | **Đơn vị** | **Ngày tháng năm sinh** | **Giới tính** | **Trình độ đào tạo** | **Chức danh chuyên môn đang đảm nhiệm** | **Ngạch công chức/ hạng chức danh nghề nghiệp viên chức** | **Tiền lương theo ngạch, bậc, chức danh, chức vụ hiện hưởng** | | **Thành phần tiền lương tháng hiện hưởng (Tiền lương tháng liền kề trước khi nghỉ việc)** | | | | | | | | **Tiền lương tháng hiện hưởng (1000 đồng)** | **Số năm đóng BHXH theo số BHXH tính đến thời điểm nghỉ** | | | **Thời điểm nghỉ chế độ** | **Số năm nghỉ hưu trước tuổi** | | | **Kinh phí để thực hiện nghỉ chế độ (1000 đồng)** | | | | | **Lý do nghỉ** | **Ghi chú** |
| **Hệ số lương** | **Thời điểm hưởng** | **Hệ số lương** | **Mức phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)** | **Hệ số phụ cấp chức vụ (nếu có)** | **Mức phụ cấp thâm niên nghỉ (nếu có)** | **Mức phụ cấp ưu đãi theo nghề (nếu có)** | **Mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề (nếu có)** | **Mức phụ cấp công vụ (nếu có)** | **Mức phụ cấp công tác Đảng, Đoàn thể chính trị - xã hội (nếu có)** | **Tổng số** | **Số năm làm công việc NN, GĐH hoặc có PCKV hệ số 0,7 trở lên** | **Số năm công tác trong các cơ quan của Đảng, NN, tổ chức CT- XH và LLVT** | **Tuổi khi giải quyết nghỉ chế độ** | **Tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật** | **Số năm nghỉ hưu trước tuổi** | **Tổng cộng** | **Trợ cấp hưu trí một lần cho nghỉ sớm** | **Trợ cấp tính cho thời gian nghỉ hưu trước tuổi** | **Trợ cấp do có đủ 20 năm đóng BHXH** | **Trợ cấp do có trên 20 đóng BHXH** |
|  | *A* | *B* | *C* | *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* | *21* | *22* | *23* | *24* | *25* | *26* | *27* | *28* | *29* | *30* |
| I | Công chức | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Viên chức | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật lao động trước thời điểm ngày 15/01/2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Ghi chú:***  **- Cột 9,10,11,12,13,14,15,16,17:** đề nghị ghi hệ số/mức phụ cấp  **- Cột 17,18,19:** Tính cả số tháng lẻ  **- Cột 24**= 25+26+27+28  **- Cột số 29:** Nếu thuộc đối tượng phải nghỉ việc: Ghi "đối tượng phải nghỉ việc";  Nếu thuộc đối tượng tự nguyện nghỉ việc: Ghi “đối tượng tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi/nghỉ thôi việc và thuộc trường hợp ... (ghi lý do (1) hoặc (2))” theo Khoản 2 Mục II Công văn hướng dẫn. | *Ngày    tháng     năm* **THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu)* |