## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 689 QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nọi, ngày ơ tháng 5 năm 2013
QUYÊT ĐỊNH
Phê duyệt Chương trình quản lý nọ̣ trung hạn 2013-2015

## THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tồ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ vào các Nghị quyết số 10/2011/QH13 ngày 8 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015;

Căn cứ Nghị định số $79 / 2010 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$ ngày 14 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về nghiệp vụ quản lý nợ công;

Căn cứ Quyết định số $958 / \mathrm{Q}$ Đ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Nghị định số $118 / 2008 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$ ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,

## QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Chương trình quàn lý nợ trung hạn giai đoạn 20132015 với những nội dung chính như sau:

1. Tên Chương trình: Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 20132015.
2. Cơ quan quản lý Chương trình: Bộ Tài chính.
3. Cơ quan phối hợp: Các Bô̂, ngành và địa phương.

## 4. Mục tiêu của Chương trình

a) Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của Chương trình là tồ chức huy động và quản lý sử dụng vốn vay với chi phí và mức độ rủi ro phù hợp, đáp ửng nhu cầu cân đối ngân sách nhả nước và đầu tư phát triển triển kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ; việc phân bổ, sử dụng vốn vay phải đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo khả năng
trả nợ; duy trì các chỉ số nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia ở mức an toàn, đảm bảo an ninh tài chính quốc gia, phù hợp với điều kiện của Việt Nam và thông lệ quốc tế.
b) Mục tiêu cụ thể của giai đoạn 2013-2015:

- Vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước theo hướng giảm dần bội chi ngân sách nhà nước, phấn đấu đến năm 2015 (tính cả trái phiếu chính phủ) dưới 4,5\% GDP. Trong đó, năm 2013 là 4,8\% GDP; năm 2014 khoảng $4,7 \%$ GDP.
- Tồ chức phát hành trái phiếu Chính phủ trong nước cho chương trình đầu tư các công trình giao thông, thuỷ lợi, y tế, giáo dục giai đoạn 2011-2015.
- Huy động vốn vay bổ sung để thực hiện đề án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
- Bảo lãnh Chính phủ, vay trả nợ nước ngoài của các doanh nghiệp, tổ chức tîn dụng theo phương thức tự vay tự trả, vay trả nợ của chính quyền địa phương phải nằm trong các hạn mức vay nợ hàng năm được cấp có thấm quyển phê duyệt.
- Tăng cường công tác quản lý rủi ro, thực hiện tái cơ cấu lại một số khoản nợ công nhẳm giảm thiểu rủi ro về thị trường, tín dụng và thanh khoản, đảm bảo các chỉ tiêu nợ trong giới hạn an toàn và an ninh tài chính quốc gia.
- Giảm thiểu rủi ro về tái cấp vốn, thanh khoản, tỷ giá, đồng tiền, có cơ chế thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu chính phủ và phấn đấu kéo dài thời hạn vay qua phát hành trái phiếu chính phủ trong nước giai đoạn 2011-2015 trung bình khoảng từ 4-6 năm.
- Xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin để phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá bền vững về nợ công theo quy định.
- Nợ công (bao gồm nợ chính phủ, nợ được chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) đến năm 2015 không quá $65 \% \mathrm{GDP}$, trong đó dư nợ chính phủ không quá $50 \%$ GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá $50 \%$ GDP.
- Nghĩa vụ trả nợ trụ̣c tiếp của Chính phủ (không kể cho vay lại) so với tổng thu ngân sách nhà nước hàng năm không quá $25 \%$ và nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia hàng năm dưới $25 \%$ giá trị xuất khẩu hàng hoá và dịch vụ.
- Đảm bảo chỉ tiêu tỷ lệ dự trữ ngoại hối nhà nước so với tổng dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia hàng năm trền $200 \%$.


## 5. Nguyên tắc quản lý

a) Nhà nước quản lý thống nhất, toàn diện nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, từ việc huy động, phân bồ, sử dụng vốn vay đến việc trả nợ.
b) Bảo đảm an toản nợ trong giới hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm an ninh tài chính quốc gia và cân đối vĩ mô nền kinh tế.
c) Bảo đảm hiệu quả trong việc vay vốn và sử dụng vốn vay; không vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn. Vốn vay thương mại nước ngoài chỉ sử dụng cho các chương trình, dự án có khả năng thu hồi vốn trực tiếp và bảo đảm khả năng trả nợ.
d) Người vay chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ đối với khoản vay.
đ) Công khai, minh bạch trong việc huy động, phân bổ, sử dụng vốn vay, trả nợ. Chương trình, dự án sử dụng vốn vay của Chính phủ, chính quyền địa phương phải được kiểm toán bởi Kiểm toán Nhà nước hoặc kiểm toán độc lập.
e) Mọi nghĩa vụ nợ được đối xử bình đẳng.

## 6. Phạm vi quản lý các khoản nợ

a) Nợ Chính phủ, bao gồm: nợ trong nước (tín phiếu kho bạc, trái phiếu Chính phú, huy động từ các Quỹ, vay tồn ngân Kho bạc...); nợ nước ngoài (vay ODA, ưu đãi, thương mại) và các khoản vay khác theo quy định của pháp luật.
b) Nợ được Chính phủ bảo lãnh: vay của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng và các định chế tài chính (Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách Xã hội) từ nguồn vốn trong và ngoài nước theo quy định của pháp Iuật.
c) Nợ của Chính quyền địa phương: phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay tồn ngân kho bạc, vay lại vốn vay nước ngoài của chính phủ, vay từ các tổ chức tín đụng và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
d) Các khoản nợ nước ngoài theo phương thức tự vay tự trả dược quản lý thông qua xác nhận hạn mức vay trả hàng năm do cấp có thầm quyền phê duyệt.
7. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
a) Tổ chức huy động vốn vay bổ sung cho cân đối ngân sách nhà nước và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội:

- Cân đối nhu cầu và triển khai hiệu quả kế hoạch huy động và sử dụng vốn vay trong nước và nước ngoài của Chính phủ giai đoạn 2013-2015, ưu tiên lựa chọn các khoản vay dài hạn, với chi phí vay thấp và có mức rủi ro hợp lý, cụ thể:


| 3. Vay về cho vay lại, vay theo chương trình | 68.897 | 76.702 | 86.885 |
| :--- | :--- | :--- | :--- |

- Tổng mức vay được Chính phủ xem xét và cấp bảo lãnh hàng năm để đảm bảo chỉ tiêu an toàn nợ công đã được Quốc hội phê duyệt, giai đoạn 20132015 nhu sau:

Đơn vị: tẏ đồng

| Chỉ tiêu | Båo lãnh Chính phủ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | Tổng |
| Tổng số | 109.343 | 132.500 | 144.000 | 385.843 |
| 1. Bảo lãnh vay trong nước | 70.343 | 90.000 | 99.000 | 269.000 |
| a) Ngân hàng Phát triển Việt Nam | 40.000 | 45.000 | 45.000 | 130.000 |
| b) $\mathrm{Ngân}$ hàng Chính sách Xã hội | 17.000 | 19.000 | 23.000 | 59.000 |
| c) Trái phiếu công trình (QL1A, QL14) | 5.343 | 15.000 | 15.000 | 35.343 |
| d) Các dự án trọng diểm khác | 8.000 | 11.000 | 16.000 | 35.000 |
| 2. Bảo lãnh vay nước ngoài | 39.000 | 42.500 | 45.000 | 126.500 |

- Tiếp tục khống chế hạn mức huy động vốn vay của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý Ngân sách Nhà nước như sau:

Đon vị: tẏ đồng

| Chỉ tiêu | Han mức dư nơ tối đa |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
|  | $\mathbf{2 0 1 3}$ | $\mathbf{2 0 1 4}$ | $\mathbf{2 0 1 5}$ |
| 1. Kế hoạch vốn đầu tư XDCB | 153.625 | 173.600 | 197.730 |
| 2. Dư nợ chînh quyền địa phương | 46.000 | 52.000 | 59.000 |

- Hạn mức vay thương mại nước ngoài của quốc gia; bảo lãnh vay nước ngoài của chính phủ, tự vay tự trả nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng giai đoạn 2013-2015, chi tiết như sau:

Đon vị: quy triệu USD

| Chỉ tiêu | $\mathbf{2 0 1 3}$ | $\mathbf{2 0 1 4}$ | $\mathbf{2 0 1 5}$ |
| :--- | ---: | ---: | ---: |
| 1. GDP | 160.000 | 180.000 | 202.000 |
| 2. Dư nợ nước ngoài của quốc gia tó́i đa | 80.000 | 90.000 | 101.000 |
| 3. Hạn mức vay nước ngoài (vay ròng) | 9.200 | 10.000 | 11.000 |
| a) Chính phư | 3.150 | 3.500 | 4.100 |
| b) Doanh nghiệp và TCTD | 6.050 | 6.500 | 6.900 |
| - Bảo lănh Chính phú | 1.350 | 1.400 | 1.500 |
| - Tự vay tư trà nước ngoài trung dài hạn | 3.500 | 3.800 | 4.000 |
| - Vay ngắn hạn nước ngoài | 1.200 | 1.300 | 1.400 |

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ, không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, làm ành hướng đến các cam kết quốc tế của Chính phủ.

Các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng có trách nhiệm và nghĩa vụ sử dụng vốn vay đúng mục đích, không được sử dụng vốn vay ngắn hạn đề đầu tư cho các dự án
trung và dải hạn, tự chịu mọi rủi ro và chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quá trình huy động, sử dụng vốn vay và trả nợ đúng hạn.
c) Tăng cường công tác quản lý rủi ro và thực hiện tái cơ cấu lại một số khoản nợ công

- Triển khai thực hiện Quyết định số 700/QĐ-TTg ngày 11 tháng 6 năm ty 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án tái cơ cẩu nợ gốc trái phiếu quốc tế.
- Nghiên cứu phương án xử lý rủi ro tỷ giá, hoán đổi lãi suất thả nổi một số khoản nợ trong danh mục nợ công hiện hành.
- Tổ chức tiến hành việc phân loại nợ bị rủi ro tín dụng và ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng về khả năng trả nợ của người vay lại, người được bảo lãnh.
- Xây dựng các công cụ kiểm soát và hệ thống cảnh báo rủi ro, duy trì và kiểm tra thường xuyên quy trình thực hiện nghiệp vụ quản lý nợ công.
- Tăng cuờng công tác kiểm toán (kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập) theo qui dịnh Luật Quản lý nọ công.
- Chủ dộng trích lập, bố trí nguồn dự phòng theo quy định của pháp luật nhằm tạo lập nguồn vốn để xừ lý khi có rủi ro xảy ra.
d) Xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin để phục vụ việc theo dõi, giám sát và đánh giá bền vững về nợ công
- Tiếp tục đầu tư xây dựng hệ thống thiết bị kỹ thuật cần thiết để quản lý, vận hành và khai thác sử dụng hệ thống thông tin về nợ công.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký khoản vay nợ khu vực công; theo dõi việc cho vay lại, bảo lãnh, đăng ký và xử lý tài sản đảm bảo; nợ chính quyền địa phương; hệ thống cảnh báo rưi ro đối với danh mục nợ công.
- Xây dựng và triển khai phần mềm ưng dụng để cập nhật, vận hành và tra cứu các thông tin về quản lý nhà nước đối với nợ công theo quy định.
- Điều tra, đánh giá, xác định phạm vi, thu thập, xử lý, báo cáo và công khai thông tin về nợ công, nợ chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia theo quy dịnh.
đ) Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ thề chế chính sách quản lý nợ
- Nghiên cứu, sửa đồi và ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số $123 / 2004 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thủ đối với Thủ đô Hà Nội.
- Nghiên cứu, sửa đổi và ban hành Nghị định mới thay Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phů quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thư đối với thành phố Hồ Chí Minh.
- Trình Chính phủ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định $134 / 2005 / \mathrm{NĐ}-\mathrm{CP}$ về vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo phương thức tự vay tự trả và các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định này.
- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành chế tài xử lý vi phạm đối với chủ đẩu tư không thực hiện đúng, đầy đủ các nội đung đã cam kết bảo lãnh chính phủ.
- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế quản lý các tài sản bảo đảm, tài sản thế chấp cho các chương trình, dự án được Chính phủ bảo lãnh và vay lại vốn nước ngoài của Chính phủ.
- Nghiên cứu, ban hành cơ chế hướng dẫn quản lý tài chính đối với chương trình dự án ODA và vốn vay uu đãi khác.
- Nghiên cứu, xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các ngành, lĩnh vực ưu tiên được vay lại vốn vay uru đãi, vay thương mại nước ngoài của Chính phủ trong từng giai đoạn 5 năm.
e) Kiểm soát chặt chẽ việc cấp và quàn lý bào lãnh Chính phủ
- Việc cấp bảo lãnh chính phủ phải thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh chính phủ.
- Trước mắt chưa xem xét bảo lãnh phát hành trái phiếu quốc tế. Các doanh nghiệp hoặc ngân hàng thương mại nếu có nhu cầu thì chủ động phát hành trái phiếu quốc tể không có bảo lãnh chính phủ.
- Chỉ xem xét cấp bảo lãnh vay trong nước đối với các dự án cấp bách, công trình trọng điểm quốc gia đã được Thù tướng Chính phủ quyết định cấp bảo lãnh.
- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, giám sát và có biện pháp xử lý cụ thề đối với các chương trình, dự án được bảo lãnh Chính phủ gặp khó khăn trong việc trả nợ đến hạn, tránh gây áp lực đến nghĩa vụ nợ dự phòng của ngân sách nhà nước.
- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ quản, chính quyền địa phương trong quá trình cấp bảo lãnh chính phủ cho doanh nghiệp đề đảm bảo từng cơ quan thực hiện đúng trách nhiệm đối với các dự án đầu tư được Chính phủ bảo lãnh.
- Thực hiện việc đăng ký tài sản thế chấp bảo đảm cho bảo lãnh Chính phủ cũng như việc theo dõi, giám sát các tài sản thế chấp này.
g) Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay về cho vay lại
- Tăng cường cơ chế chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và doanh nghiệp, nhà đầu tư; giữa Chính phủ và chính quyền địa phương đối với các khoản vay nước ngoài của chính phủ về cho vay lại.
- Mở rộng cở chế cho vay lại cho chính quyền địa phương để nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của địa phương, đồng thởi bảo đảm đối xử công bằng giữa các địa phương.
- Việc sử dụng nguồn vốn cho vay lại phải có chọn lọc, tránh dàn trải, tập trung cho các công trình, chương trình, dự án ưu tiên cao; tiếp tục chú trọng vào tiêu chí hiệu quả khi lựa chọn từng dự án cụ thể.
- Tăng cường áp dụng phương thức cho vay lại thông qua hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại có đủ năng lực đối với các trường hợp nhà tài trợ cho vay không theo phương thức tài trọ̣ dự án, nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan cho vay lại cũng như của Người vay lại.
- Khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định trong các lĩnh vực đăng ký tài sàn đảm bảo khoản vay, xử lý tài sản đảm bào theo cơ chế thị trường có tính đến đặc thù của dự án vay nước ngoài của Chính phủ.
- Các Bộ, địa phương cần tăng cuờng trách nhiệm trong thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, tránh đẩu tư dàn trải; tránh quy hoạch phát triển địa phương theo phong trào; tiến tới áp dụng cơ chế chính quyền địa phương phải bảo đảm khả năng trả nợ cho các dự án do chính quyền địa phương phê duyệt.
- Các chủ dự án vay lại cần nâng cao trách nhiệm và tính chủ động trong quản lý nguồn vốn cho vay lại, sử dụng có hiệu quả tài sản hình thành từ vốn vay, tuân thủ chặt chẽ các quy định về bảo hiểm công trình, quản lý tài sản của dự án, tài sản bảo đảm khoản vay, có biện pháp hạn chế tối đa rủi ro và chi phí cho dự án.
- Các chủ dự án là các Tập đoàn, Tổng công ty lớn hiện đang có tình trạng đầu tư dàn trải cần khần trương thực hiện dứt điểm việc tái cơ cấu tài chính, thoái vốn khỏi các hoạt động kinh doanh ngoài ngành nghề chính, ưu tiên sư dụng nguồn thu hồi từ thoái vốn để xử lý nợ.
- Các cơ quan cho vay lại cần tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát các dự án được uỷ quyền cho vay lại, đồng thời phát triển các công cụ quản lý rủi ro vả phát hiện sớm rủi ro, báo cáo Chính phủ xử lý kịp thời.


## 8. Kinh phí triển khai Chương trình

a) Nguồn kinh phí dược bố trí từ ngân sách nhà nước và huy động từ các nguồn vốn tài trợ nước ngoài.
b) Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổng hợp, cân đối vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm để triển khai thực hiện Chương trình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Bộ Tải chính có trách nhiệm:
a) Là cơ quan quản lý Chương trình, chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ưy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình này.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Bộ, ngành liên quan và Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Chương trình; định kỳ hàng năm tổ chức cập nhật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Luật quản lý nợ công và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành, có trách nhiệm tổ chức thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ liên quan của Chương trình.
3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vư, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước, theo dõi, kiềm tra, giám sát, thanh tra, báo cáo và cung cấp thông tin về nợ công theo quy định.
4. Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quản lý nọ chính quyền địa phương, cung cấp các thông tin, số liệu đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền thuộc cấp tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ̉ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Ban Bi thư Trung ưong Đâng;
- Vān phòng Tống Bí thư;
- Thủ tương, các Phó Thủ tướng Chính phư;
- Các Bố, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Úy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tống công ty 91 ;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trọ lý TTg, Cóng TTĐT, các Vụ, Cưc, đơn vị trưc thuộc, Công báo;
- Luru: Văn thur, KTTH (3b). 240




## Phụ lục II

MUC ĐẺ ÁN THỰC HIỆN CHƯONG TRİNH QUẢN LÝ NỢ NU'ỚC NGOÀI TRUNG HẠN
GIAI ĐOȦN 2013-2015

| STT | Tên Đề án | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| I. Cơ chế chính sách quản lý nợ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định số 123/2004/ND-CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nôi. | Bộ Tai chinh | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước | $\cdots$ |  | $\mathrm{X}^{-}$ |
| 2 | Ban hành Nghị định mới thay Nghị định số $124 / 2004 / \mathrm{N}$-CP ngày $18 / 5 / 2004$ của Chính phủ quy định một số cơ chế tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| 3 | Nghị định mơớ thay thé Nghị định $134 / 2005 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ về vay trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp theo phưong thức tụ̀ vay tự trả và các văn bàn hướng dẫn thực hiện Nghị định này. | Ngân hàng Nhà nước | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính | X |  |  |
| 4 | Thông tư về quản lý tài sản đảm bảo cho các dứ án cho vay lai và bảo lănh | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước | X |  |  |
| 5 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế tải xử lý đối với doanh nghiệp yi pham | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoach và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước | X |  |  |


| STT | Tên Đề án | Cơquan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian hoàn thành |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | nghĩa vụ của ngượi đươc bảo lãnh. |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 6 | Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục các ngành, lĩnh vực ưu tiên được vay lại vốn vay uru đãi, vay thương mại nước ngoài của Chính phủ. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước | X |  |  |
| 7 | Ban hành cơ chế hướng dẫn quản lý tà chính đối với chương trỉnh, dự án ODA,... | Bộ Tài chính | Bộ kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước | X |  |  |
| II. Nâng cao hiệu quà công tác quản ly nơ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đê ân đánh giá hiệu quả của mô hình tô chức co quan quàn lý nợ công trước và sau khi Luật Quản lý ng công được ban hành. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| 2 | Đề án xây dựng, hoàn thiện và phát triển hệ thống thông tin để phục vụ việc theo dôi, giám sát và đánh giá bền vững về nợ công. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| 3 | Để án phân loại nợ bị rưii ro tín dựng và ban hành tiêu chí đánh giá, xếp hạng về khả nãng trả nợ của nguời vay lại, người được bảo lãnh. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch vả Đầu tư Ngần hàng Nhà nước |  | X |  |
| 4 | Để án xây dựng quy trình kiểm soát và hệ thống cảnh bào rủi ro đối với danh mục nợ công | Bộ Tài chinh | Bộ Kế hoạch và Đầu tur Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| 5 | Để án Huy dộng, sư dụng và trả nọ vay thương mąi, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ trong điều kiện Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung binh. | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  | X |  |
| 6 | Đề án huy động và sủ dụng vốn vay của Chính quyền đia phương | Bộ Tài chính | Bô Kế hoạch và Đầu tu Ngân hàng Nhả nước |  | X |  |


| STT | Tên Đề án | Cơ quan chủ trì | Cơquan phối hợp | Thời gian hoàn thành |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 7 | Đề án Đánh giá thực trạng và khuyến nghị các giải pháp cấp bảo lãnh của Chính phủ cho các dư án vay và phát hành trái phiếu trong nước | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  | X |  |
| 8 | Đề án xây dựng kế hoạch cải cách công tác quản lý nợ công theo tiêu chí DeMPA | Bộ Tài chính | Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| 9 | Tổng kết 5 năm thi hành Luật quản lý nợ công và định hướng sửa đổi, bổ sung. | Bộ Tài chính | Bô Kế hoạch và Đầu tư Ngân hàng Nhà nước |  |  | X |
| $10$ | Đề án đánh giá việc sứ dụng vốn vay cùa các dự án, chương trình quan trọng quốc gia, chưong trỉnh phát triến kinh tế - xã hội quan trọng sừ dưng vốn vay của $C P$. | Bộ KH\&円T | Các Bộ, ngành, địa phương liên quan | X |  |  |

