|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH AN GIANG  **SỞ NỘI VỤ** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIE4 VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *An Giang, ngày tháng 11 năm 2025* |

**BẢN SO SÁNH, THUYẾT MINH DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÂN CẤP CHO CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU**

**Đối với văn bản ban hành mới**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **QUY PHẠM PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH** | **DỰ THẢO VĂN BẢN** | **THUYẾT MINH** |
| Theo Quyết định sè 290/2005/Q§-TTg  **§iÒu 1.** Nay quy ®Þnh chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi mét sè ®èi t­­îng trùc tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­­íc nh­­ng ch­­a ®­­îc h­­ëng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­­íc nh­­ sau:  **1. §èi t­­îng vµ chÕ ®é ¸p dông:**  a) Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, c«ng nh©n viªn chøc trùc tiÕp tham gia kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­­íc ë c¸c chiÕn tr­­êng B, C, K vÒ gia ®×nh tõ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1976 trë vÒ tr­­íc nh­­ng ch­­a ®­­îc h­­ëng mét trong c¸c chÕ ®é phôc viªn, xuÊt ngò (bao gåm c¶ trî cÊp xuÊt ngò theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, §iÒu 1, QuyÕt ®Þnh sè 92/2005/Q§-TTg ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2005 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ), chÕ ®é th«i viÖc, chÕ ®é bÖnh binh, mÊt søc lao ®éng hµng th¸ng vµ chÕ ®é h­­u trÝ hµng th¸ng, nay ®­­îc h­­ëng trî cÊp mét lÇn theo sè n¨m thùc tÕ c«ng t¸c, chiÕn ®Êu t¹i chiÕn tr­êng cø mçi n¨m ®­­îc h­ëng 600.000 ®ång. Møc chi tr¶ trî cÊp mét lÇn thÊp nhÊt b»ng 1.200.000 ®ång.  b) H¹ sÜ quan, chiÕn sÜ qu©n ®éi, c«ng an tham gia chiÕn ®Êu ë c¸c chiÕn tr­­êng B, C, K sau ®ã trë thµnh ng­­êi h­­ëng l­­¬ng, thanh niªn xung phong h­ëng l­­¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, c¸n bé d©n chÝnh §¶ng ho¹t ®éng c¸ch m¹ng ë c¸c chiÕn tr­­êng B, C, K tõ ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975 trë vÒ tr­íc kh«ng cã th©n nh©n chñ yÕu ph¶i trùc tiÕp nu«i d­­ìng ë miÒn B¾c ®Ó nhËn trî cÊp B, C, K nay ®­­îc h­­ëng chÕ ®é mét lÇn theo sè n¨m thùc tÕ c«ng t¸c, chiÕn ®Êu t¹i chiÕn tr­­êng, cø mçi n¨m thuéc diÖn h­­ëng l­­¬ng ë chiÕn tr­êng ®­­îc h­­ëng 500.000 ®ång. Møc chi tr¶ trî cÊp mét lÇn thÊp nhÊt b»ng 1.000.000 ®ång.  c) D©n qu©n tËp trung ë miÒn B¾c tõ ngµy 27 th¸ng 01 n¨m 1973 trë vÒ tr­­íc, du kÝch tËp trung ë miÒn Nam (bao gåm c¶ lùc l­­îng mËt) tõ ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975 trë vÒ tr­­íc do cÊp cã thÈm quyÒn qu¶n lý ®· vÒ gia ®×nh, ®­­îc h­­ëng trî cÊp mét lÇn theo sè n¨m thùc tÕ tham gia d©n qu©n, du kÝch tËp trung, cø mçi n¨m ®­îc h­­ëng 400.000 ®ång. Møc chi tr¶ trî cÊp mét lÇn thÊp nhÊt còng b»ng 800.000 ®ång.  d) Qu©n nh©n, c«ng an nh©n d©n, c«ng nh©n, viªn chøc, thanh niªn xung phong tham gia kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu n­­íc tõ ngµy 30 th¸ng 4 n¨m 1975 trë vÒ tr­íc, ®· phôc viªn, xuÊt ngò, th«i viÖc vµ c¸c ®èi t­­îng nªu t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu ch­­a ®­­îc h­­ëng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ th× ®­­îc h­­ëng chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ khi tõ trÇn ®­îc h­ëng chÕ ®é mai t¸ng phÝ theo quy ®Þnh ph¸p luËt hiÖn hµnh vÒ chÝnh s¸ch b¶o hiÓm x· héi.  ®) Tr­êng hîp c¸c ®èi t­îng quy ®Þnh t¹i c¸c ®iÓm a, b vµ c kho¶n 1 §iÒu nµy ®· tõ trÇn tr­íc ngµy QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh th× mét trong nh÷ng ng­êi sau ®©y ®­îc h­ëng chÕ ®é mét lÇn theo møc t­¬ng øng quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy: vî hoÆc chång; bè ®Î, mÑ ®Î; con ®Î, con nu«i hoÆc ng­êi nu«i d­ìng hîp ph¸p cña ng­êi tõ trÇn.  Khi tÝnh thêi gian thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp mét lÇn, nÕu cã th¸ng lÎ th× ®ñ 6 th¸ng trë lªn ®­îc tÝnh trßn mét n¨m, d­íi 6 th¸ng ®­îc tÝnh nöa n¨m. | Điều 1. Phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu quyết định giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ. | Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, đặc khu thực hiện quyết định giải quyết chế độ mai táng phí đối với các đối tượng trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.  Nhằm tạo điều kiện cho gia đình người có công với cách mạng được chi trả mai táng phí kịp thời, ít tốn kém chi phí đi lại do điều kiện đơn vị hành chính cấp tỉnh ở xa, hạn chế di chuyển đi lại mất nhiều thời gian của thân nhân gia đình người có công với cách mạng.  Giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính từ 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, xuống còn 05 ngày làm việc khi được phân cấp cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu. |
| Theo Quyết định sè 188/2007/Q§-TTg  **Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung đối tượng thực hiện chế độ quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước (sau đây gọi tắt là Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg) như sau:  1. Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội, công an chiến đấu và hoạt động tại chiến trường B, C, K nhưng không có nhân thân phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc và cán bộ xã (phường) hoạt động ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 được hưởng chế độ một lần theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.  2. Du kích thôn, ấp ở miền Nam trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã về gia đình, hiện không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng được hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg.  3. Dân quân tập trung trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước thuộc 07 xã giáp ranh bên bờ Bắc sông Bến Hải trên vĩ tuyến 17 (gồm các xã: Vĩnh Giang, Vĩnh Quang, Vĩnh Thành, Vĩnh Lâm, Vĩnh Sơn, Vĩnh Ô, Vĩnh Hà) và 05 xã nằm trong khu phi quân sự (gồm các xã: Vĩnh Tân, Vĩnh Thạch, Vĩnh Hoà, Vĩnh Hiền, Vĩnh Thuỷ) thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 1954 cho đến khi giải thể về gia đình. |
| Theo Quyết định sè 290/2005/Q§-TTg  **§iÒu 2.** C¸c ®èi t­­îng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy, nÕu ch­­a ®­îc khen th­­ëng thµnh tÝch tham gia kh¸ng chiÕn chèng Mü th× ®­­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh.  **§iÒu 3.** Nguån kinh phÝ thùc hiÖn c¸c chÕ ®é quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh nµy do ng©n s¸ch nhµ n­­íc b¶o ®¶m theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc.  **§iÒu 4.**  1.ViÖc x¸c nhËn, xÐt duyÖt ®èi t­­îng h­­ëng chÕ ®é, chÝnh s¸ch nªu t¹i QuyÕt ®Þnh nµy ph¶i b¶o ®¶m c«ng khai, chÆt chÏ, chÝnh x¸c.  2. Nh÷ng ng­­êi cã hµnh vi lµm sai lÖch hoÆc gi¶ m¹o hå s¬ tuú theo tÝnh chÊt vµ møc ®é vi ph¹m sÏ bÞ xö lý kû luËt hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ ph¶i båi th­­êng thiÖt h¹i (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. | Điều **2.** Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ theo Quyết định này do ngân sách nhà nước bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước. |  |
| Theo Quyết định sè 290/2005/Q§-TTg  **§iÒu 5.**  1. Bé Quèc phßng chñ tr×, phèi hîp víi Bé Lao ®éng - Th­­¬ng binh vµ X· héi, Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­­íng dÉn thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh nµy; ®ång thêi chØ ®¹o tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é mét lÇn ®èi víi qu©n nh©n, c«ng nh©n viªn quèc phßng, d©n qu©n, du kÝch tËp trung vµ lùc l­­îng mËt thuéc ph¹m vi qu¶n lý.  2. C¸c Bé, ngµnh ë Trung ­­¬ng trong ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña m×nh cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é mét lÇn ®èi víi c¸c ®èi t­­îng: c«ng an nh©n d©n, c«ng nh©n, viªn chøc, c¸n bé d©n chÝnh §¶ng, thanh niªn xung phong vµ lùc l­­îng mËt thuéc ph¹m vi qu¶n lý.  3. Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o, tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp mét lÇn ®èi víi c«ng nh©n, viªn chøc, c¸n bé d©n chÝnh §¶ng vµ thanh niªn xung phong ®· vÒ ®Þa ph­­¬ng; chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ vµ chÕ ®é mai t¸ng phÝ ®èi víi c¸c ®èi t­­îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu 1 QuyÕt ®Þnh nµy.  Trong ph¹m vi kh¶ n¨ng ng©n s¸ch ®Þa ph­­¬ng, ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng thùc hiÖn hç trî vÒ vËt chÊt, tinh thÇn ®èi víi nh÷ng ng­­êi tham gia kh¸ng chiÕn chèng Mü cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n.  4. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm bè trÝ ng©n s¸ch hµng n¨m ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é, chÝnh s¸ch theo quy ®Þnh cña LuËt Ng©n s¸ch nhµ n­íc. |  |  |
| Theo Quyết định sè 188/2007/Q§-TTg  **Điều 2.** Giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này. |  |  |
| Theo Quyết định sè 290/2005/Q§-TTg  **§iÒu 6.** QuyÕt ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. | Văn bản sẽ có hiệu lực sau 03 ngày kể từ ngày ký ban hành. |  |
| Theo Quyết định sè 188/2007/Q§-TTg  **Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. |
| Theo Quyết định sè 290/2005/Q§-TTg  **§iÒu 7.** C¸c Bé tr­­ëng, Thñ tr­­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh QuyÕt ®Þnh nµy. | Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. |  |
| Theo Quyết định sè 188/2007/Q§-TTg  **Điều 4.** Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. |