**- Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Trình độ** | **Hệ số phụ cấp** | **Phụ cấp hàng tháng** |
| Trên Đại học | 2,67  | 6.247.800 |
| Đại học | 2,34 | 5.475.600 |
| Cao đẳng  | 2,10 | 4.914.000 |
| Trung cấp  | 1,86 | 4.352.400 |
| Người đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng tham gia công tác giữ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã ngoài lương hưu, chế độ trợ cấp bảo hiểm xã hội | 1,86 | 4.352.400 |
| Phụ cấp trách nhiệm đối với 07 chức danh: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (đối với những phường, xã, thị trấn còn tổ chức Hội Nông dân); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Chủ tịch Hội Người cao tuổi; Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ | 0,1 | 234.000 |
| Hỗ trợ hằng tháng đối với cấp phó thứ hai của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã (không được hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách và không kiêm nhiệm các chức danh khác)  | 1,00 | 2.340.000 |

**- Mức phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp ấp:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Chức danh** | **Khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ trở lên; ấp có quy mô số hộ gia đình từ 350 hộ trở lên.** | **Khu phố, ấp khác** |
| **Hệ số cấp** | **Phụ cấp hàng tháng** | **Hệ số cấp** | **Phụ cấp hàng tháng** |
| Khoán quỹ phụ cấp chi trả phụ cấp hằng tháng cho người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp  | 6,00 | 14.040.000 | 4,5 | 10.530.000 |
| Bí thư Chi bộ khu phố, ấp | 1,40 | 3.276.000 | 1,10 | 2.574.000 |
| Trưởng khu phố, ấp | 1,40 | 3.276.000 | 1,10 | 2.574.000 |
| Trưởng Ban công tác Mặt trận khu phố, ấp  | 1,20 | 2.808.000 | 0,90 | 2.106.000 |
| Chi hội trưởng Phụ nữ khu phố, ấp | 1,00 | 2.340.000 | 0,70 | 1.638.000 |
| Bí thư Chi đoàn Thanh niên khu phố, ấp hoặc Trưởng chi hội khác (Hội Cựu chiến binh, Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân) | 1,00 | 2.340.000 | 0,70 | 1.638.000 |
| Người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp tối đa không quá 04 người/khu phố, ấp. | 0,30 | 702.000 | 0,30 | 702.000 |