THỦ TUỚNG CHÍNH PHỦ
-
Số: 32/2009/QĐ-TTg

CỌNG HÒA XÃ HƠI CHỦ NGHĬA VIẸT NAM
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc
Hà Nôi, ngày 02 tháng 3 năm 2009

## QUYÉT DİNH <br> Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự trực thụ̣̂ Bệ Tư pháp

## THỦ TƯỚNG CHINH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số $178 / 2007 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy dịnh chức năng, nhiệm vư, quyền hạn và cơ cấu tồ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cử Nghị định số $93 / 2008 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 22 tháng 8 năm 2008 của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Căn cứ Nghị định số $50 / 2005 / \mathrm{ND}-\mathrm{CP}$ ngày 11 tháng 4 năm 2005 của Chinh phủ vể cơ quan quản lý thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,

## QUYÉT ĐINH:

## Điểu 1. Vị trí và chức năng

1. Cục Thi hành án dân sự là cơ quan trực thuộc Bộ Tư pháp, thực hiện chức năng tham mưu, giúp $B \hat{̣}$ trưởng $B \hat{̣}$ Tư pháp quản lý nhà nước về công tác thi hành án dân sự trong phạm vi cá nước; thực hiện quản lý chuyên ngành về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
2. Cục Thi hành án dân sự có tư cách pháp nhân, con dấu hình Quốc huy, tài khoản riêng và trụ sở tại thành phố Hà Nội.

## Diểu 2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Cục Thi hành án dân sự thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

1. Trình Bộ trường Bộ Tư pháp để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định:
a) Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban thường vư Quốc hội; dự thảo nghị quyết, nghị định của Chinh phủ về thi hành án dân sự;
b) Chiến lực, chương trình quốc gia, đề án, dựán, quy hoạch, kế hoąch dài hạn, năm năm, hàng năm, dư thảo quyết định, chi thị của Thủ tuớng Chính phủ, dự thảo báo cáo Quốc hội, báo cáo Chính phủ về thi hành án dân sự.
2. Trình Bộ trường Bộ Tư pháp quyết định hoặc ban hành:
a) Thông tư, quyết định, chi thị về thi hành án dân sự;
b) Thành lập, sáp nhập, giải thể co quan thi hành án dân sự địa phương;
c) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, cách chức Thủ truờng, Phó Thủ trưởng Thi hành án dân sự tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức các ngạch Chấp hành viên; bổ nhiệm, nâng ngạch, chuyền ngach các ngạch Thầm tra viên thuộc thẩm quyền của B ̣̂ trương Bộ Tư pháp;
d) Quy định về quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, định mức, biểu mẫu, giấy tờ về thi hành án dân sự.
3. Tổ chức thực hiện văn bản pháp luật, chiến lược, chương trình quốc gia, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án về thi hành án dân sự sau khi được ban hành, phê duyệt.
4. Ban hành theo thẩm quyền các văn bản chi đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vư về thi hành án dân sự, văn bản cá biệt, văn bản quy phạm nội bộ theo quy định cúa pháp luật.
5. Tổ chức kiểm tra:
a) Việc thực hiện trình tự, thủ tục và áp dụng pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự;
b) Chế độ thống kê và báo cáo thống kê về thi hành án dân sự;
c) Việc thu, chi tiền, giao, nhận tài sàn trong thi hành án dân sự, việc thu nộp các khoản phí, lệ phí và chi phí tổ chức cưỡng chế thi hành án;
d) Các hoạt động khác liên quan đến công tác thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
6. Giải quyết khiếu nại về thi hành án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; giải quyết tố cáo về thi hành án dân sự theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
7. Thụ̣c hiện phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Bộ trường Bộ Tư pháp.
8. Thực hiện kế hoąch, chương trinh, đề án, dự án hợp tác quốc tế về thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phân công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; đánh giá kết quà về hợp tác quốc tế trong công tác thi hành án dân sự.
9. Tuyên truyền, giáo dục, vận động tổ chức và cá nhân thực hiện nghiêm bản án và quyết định dân sự của Toà án nhân dân có hiệu lụ̣c pháp luật.
10. Phối hợp với các cơ quan liên quan:
a) Thanh tra về thi hành án dân sự;
b) Xử lý hành vi không chấp hành án theo quy định của pháp luật.
11. Giúp Bộ trường Bộ Tư pháp phối hợp với Bộ trương Bộ Quốc phòng quản lý nhà nước về thi hành án dân sụ trong quân đội.
12. Nghiên cứu, ưng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và hiện đại hoá co sở vật chất, kỹ thuật trong hoạt động của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự.
13. Thống kê và xây dựng co sở dữ liệu về thi hành án dân sur.
14. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp quàn lý của Bộ trương Bộ Tư pháp.
15. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, cán bộ, công chức của hệ thống cơ quan thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật và phân cấp quàn lý của Bộ trửng Bộ Tư pháp.
16. Quản lý kinh phí do ngân sách nhà nước cấp và tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trường Bộ Tư pháp; quản lý khoản thu phí do cơ quan thi hành án nộp đề thực hiện việc điều hoà tiền phí thi hành án và khoản thu để lại cho Cục Thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật.
17. Thực hiện nhiệm vư cài cách hành chính, cài cách tư pháp theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
18. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trương Bộ Tư pháp giao.

Diều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Văn phòng.
2. Phòng Quản lý, chì đạo nghiệp vụ thi hành bản án, quyết định dân sự, kinh tế, lao động, hôn nhân gia đình và phá sãn (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1).
3. Phòng Quàn lý, chi đạo nghiệp vụ thi hành phần tài sản trong bản án, quyết định hình sự và hành chính (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2).
4. Phòng Giải quyết khiếu nại, tố cáo.
5. Phòng Tổ chức cán bộ.
6. Phòng Kế hoạch - Tài chinh.

## Điều 4. Lãnh đạo Cục Thi hành án dân sụ̣

1. Cục Thi hành án dân sự có Cục trường và không quá 03 Phó Cục trưởng.
2. Cục trưởng và các Phó Cực trường do Bộ trương Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật.
3. Cục trương Cục Thi hành án dân sự quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Cục Thi hành ann dân sự.
4. Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm trước Bộ trương Bộ Tư pháp và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục Thi hành án dân sự. Phó Cục trường Cực Thi hành án dân sự chịu trách nhiệm trước Cục trưởng Cục Thi hành ản dân sư và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.

## Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ban hành.

Bãi bỏ Quyết định số 295/QD-BTP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Bộ trường Bộ Tư pháp về việc quy định cơ cấu tổ chức của Cục Thi hành án dân sự.
2. Các $\mathrm{Bô}$ trường, Thủ trường cơ quan ngang $\mathrm{Bô}$, Thủ trường cơ quan thuộc Chính phư, Chư tịch Ủy ban nhân dân tinnh, thảnh phố trực thuộc Trung ương và Cuc tyrờng Cuc Thi hành án dân sư chịu trách nhiệm thi hành Quyêt dịnh này./.

Nori $n h i ̂ n:$

- Ban Bi thu Trung uoong Daing:
- Thũ tương. các Phó Thũ tướg Chinh phü:
- Các Bố. co quan ngang Bố. co quan thuốc Cp :
- VP BCD TW vê phòng, chông tham nhüng.
- HDND, UBND các tinh. TP true thuộc TW:
- Vãn phȯnég Trung ượg và các Ban cùa Dảng;
- Văn phòng Chú tịch nước:
- Hồi đông Dân tộc vá các Ưy ban của Quốc hôi;
- Vín phòng Quốc họi:
- Tở án nhân dân tôi cão;


Nguyễn Tấn Dūng

- Viền Kiĉ̉m sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toàn Nhà nước;
- Üy ban Giàm sàt tai chinh Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách Xã hồi;
- Ngân lıàng Plát triển Việl Nam:
- UBTW Mæ̣t trân Tố quốc Vjât Nam;
- Co quan Trung ưong cuia các đoàn thề;
- Cuc Thi hành àn dân sư, Bò Tu pláp;
- VPCP: BTCN, cíc PCN, Cóng TTDT, các Vu, Cuc, don vị truc thuêc, Công báo,
- Luu: Văn thur, TCCV (5b). xi 2 abs

