|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI**  Số: 1158/NQ-UBTVQH15 | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2024* |

**NGHỊ QUYẾT**

**Ban hành vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách**

**ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý**

**của Ủy ban Thường vụ Quốc hội**

**ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI**

*Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*

*Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;*

*Căn cứ Quy định số 214-QĐ/TW, ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý;*

*Căn cứ Kết luận số 35-KL/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở;*

*Căn cứ Quyết định số 2209-QĐ/ĐĐQH15 ngày 21/02/2024 của Đảng đoàn Quốc hội ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương ở cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội,*

*Căn cứ Quy chế làm việc của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 29/2022/UBTVQH15 ngày 12/12/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;*

*Theo đề nghị của Trưởng Ban Công tác đại biểu tại Tờ trình số 573/TTr-BCTĐB ngày 06/8/2024,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Nghị quyết này Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc, khung năng lực vị trí việc làm của đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

**Điều 2.** Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như Điều 2;  - Ban Tổ chức Trung ương;  - Văn phòng Quốc hội (Vụ KHTC, Vụ HC,  Vụ TT, Vụ Tin học, Vụ Thư ký, Cục Quản trị I; VP Đảng-đoàn thể, THQH, Báo ĐBND);  - Lưu: HC, CTĐB.  Số E-pas: 78157. | | **TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**    **Đã ký**  **Nguyễn Thị Thanh** | |
| **ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI** | | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** | |

# DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM

CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TRÁCH

Ở TRUNG ƯƠNG VÀ CÁN BỘ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ

CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 1158/NQ-UBTVQH15  
ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội)*

|  |  |
| --- | --- |
| **STT** | **TÊN VỊ TRÍ VIỆC LÀM** |
|  | Chủ tịch Quốc hội |
|  | Phó Chủ tịch Quốc hội |
|  | Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội |
|  | Chủ tịch Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội |
|  | Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội |
|  | Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội |
|  | Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội |
|  | Phó Tổng Thư ký Quốc hội - *kiêm nhiệm* |
|  | Trợ lý Chủ tịch Quốc hội |
|  | Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp |
|  | Phó Trưởng Ban thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội |
|  | Phó Chánh Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội chuyên trách |
|  | Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội |
|  | Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội |
|  | Ủy viên Thường trực Ban Thư ký của Quốc hội |
|  | Ủy viên Chuyên trách Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội |
|  | Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu lập pháp |