MAWIU 1

AHKUN HKANSE HTE SENG AI FEDERAL MASA (FISCAL FEDERALISM) SHACHYEN

NDAI MAWIU HTA LAWM NA LAM NI

1. Federal masa ngu ai hpa ta?
2. Ahkun Hkanse hte seng ai federal masa (fiscal federalism) ngu ai hpa ta?
3. Dai ni na Myen mung a ahkun hkanse hpe hparan hpareng nga ai masa gaw gara hku rai nga a ta?
DECENTRALIZATION
Ginjaw magam dap ni a Rit ni hpe mungdaw tsang de na mung ni hpe ta taut hpan hparent sa wa al bim hta dawman ku na ahkang aya hpe lipup gapa’ sa al masa rai nga al. Bilal’nu gumpawpra pru shung lam hte nen su keep kwang hte woong ting hpan hparent hparent sa wa mali na ahkang aya hpe buun tsun mayu al iroe.

DEVIATION BASIS
Tater hta ahkun hkanse hinggin ina al mungdaw/gina hta ahkun hkanse hinggin hpe garan ya al masa hpe buun mayu al.

ECONOMIC UNION
Mungdawni su mata wuwpawng langal hku hirang amyu myu hte sharap shara let su mata hku wuwpawng hpe al masa langal re.

EQUAL WEIGHTING
Shang lawm an alawm mungdawni yawng hpe mare nara sawn shawm al masa.

FEDERALISM
Unitary masa ne al sha federal hiran hku uphekan al masa rai nina nina hpe mungdawni gai lawm an al hirang rai nga, Asey a mung
magam ya al lawm hta mungdawni wuwpawng wuwpawng gawdan gaw sa wa mali na maha nga al sawn mungdawn hte mungphawm hka nina jawm dawman sa wa na al masa mong lawm al uphekan hpe hpe ne.

FISCAL FEDERALISM
Mungdawni a jal gumpawpra, ahkun hkanse hinggin ina la ku na ahkang aya ni hpe dawdan al bim. Mungphawm hte mungdawni lagaran shang gumpawpra garan gachyan al bim, garum ntingnum hpe len ya al masa hpe nguyu mayu a.

GRANTS
Grant ngu ul jay shawm myit hte jaw ya al garum ntingnum shi shi. Asey a magam dap langal hte langal garum arang len ya al bim. (sh) mungphawng wuwpawng hte mungston Asey a garum arang len ya al garum ntingnum hpe nguyu mayu a. Dali butt la jinghka jay garum da al wuwpawng wuwpawng (sh) shumal nga hpe shawm myit hte jaw ya al garum ntingnum hpe nguyu mayu sa mali nga a. Grant jaw ya al wuwpawng wuwpawng hka nina jay grant he jay gumpawpra hku nan sawn la ra bim. Hiiup la na wuwpawng wuwpawng a mali jay shang gumpawpra ral nga a.

SOCIAL UNION
Munghying shawm yawng hkeem shu sha mai al Wuwpawng wuwpawng hte seng al lamang ni ra nga al hkanse lam, hjep bim, wuwpawng wuwpawng hte seng shu al garum ntingnum lam, wuwpawng wuwpawng nga mu nga lam ni hte seng al insurance (pahkaw) ni hpe gumpawpra da al hirang hpe tsun mayu a.
FEDERAL MASA (FEDERALISM) NGU AI HPA RAI TA?

Unitary masa nre a lal federal hkrang hku uphkang ai masa rai nna ndai hta mungdaw ni gaw lawm ai hkrang rai nna, Asuya a daru magam jal lang ai lam hta mungdaw ni wlanglu wlangiang dawdan galaw sa wa mal ni masa nga ai zawn mungdaw hte munghpawm hku nna jawm dawdan sa wa ra ai masa mung lawm ai uphkang masa re.
FEDERAL MASA A KUMLA NI

- Nlauh htum munghpawn tsang kaw Asuya langal hte mungdaw tsang hta Asuya langal nga ra ai
- Ka da ai gawda upade
- Munghpawn mungdaw ni lapran na tara upade gyin shalat lu na ahkang aya ni hpe tara shang garan gachyan da ra ai
- Rapdaw lahkawng masa (bicameral legislatures); munghpawn a polisi grani sa ai lam hta mungdaw ni a neen lawm lu na matu mungdaw ni hte seng ai rapdaw san san nga ra na
- Munghpawn/Mungdaw Asuya ni lapran hta byin wa mal ai manghikang ni hpe hparan hparen na hkrang nga ra ai

ASUYA TSANG NI:

- Federal mungdan nga jang nlauh htum ginjaw Asuya (sh) munghpawn asuyi hte mungdaw asuya nga mma nga ra ai
- Nlauh federal masa ni hta ninqgam tsang masa hku masat da ai baga nan a hpe ma shalawm chyema ai. God. Nepal mungdan kaw nga jang gawda upade kaw nan ka shalawm da ah pe mu lu ai

AHKUN HKANSE HTE SENG AI FEDERAL MASA NGU AI HPA RAI TA?

AHKUN HKANSE HTE SENG AI FEDERAL MASA (TISCAL FEDERALISM)

ngu ai gaw daru magam ahkang aya hte magam ltim ni hpe munghpawn kaw na mungdaw ni de latal galai ya ai masa hta grau nga ai. Asuya ninggam shagu na ahkun hkanse hte seng ai garan gachyan hparen hparen sa wa ai lam (fiscal arrangements) gaw madung rai nga ai.

Mungdaw/Ginra ni tinghkrai masat ha lu ai jai gumpiwraw hte shang gumpiwraw tam lu na ahkang aya ni

Ahkun Hkanse hte seng ai federal masa

Mungdaw/Ginra ni tinghkrai masat ha lu ai jai gumpiwraw hte shang gumpiwraw tam lu na ahkang aya ni

Ahkun Hkanse jum hpaang ai lam

Ahkun Hkanse jum hpaang ai lam

SUT MASA MUNGHPAWN

Ahkun Hkanse jum hpaang ai lam

MUNGGHWING MUNGHPAWN

Ahkun Hkanse jum hpaang ai lam
PROFESSOR RONALD WATTS

"... federal mungdan malavng hta Asuya tsang ningam shagu gaw gawda upade hta lawi al tara upade ka lajang lu na hte uphkang lu na lawnglam jahplan hta jan nna nmai galaw al ngu al hku mung gaw nra. Dai Asuya ni hta bumba battrja gumhpraw jai lang lu na ahkang aya lu ma ai. Dai re ai majaw Munghpawm Asuya malavng gaw ndai bumba battrja gumhpraw jai lang lu na ahkang aya hpe jai lang nna mungdan ting hta tawn da ai pandung shadow de du lu na matu Mungdaw Asuya ni shanhte hku rai jang ndang di ai lam ni hpe garum ningtum (grant) hku nna len ya fet jai lang ai lam hpe mu lu al."
**GINJAW GUMTEK AI LAM HPE SHAYAWM MAT WA AI MASA A MAKA KUMLA KABA NI:**

**UPADE HPAJANG MASA**
- Mungdaw ni a taro upade hpaajang ai napjaw ni.

**UPHIKANG MASA**
- Mungdaw Hkinhleb Chula hte cabinet.
- Jahpan nontal hta jaw da al uphikang lam hte seng ai magam lit limang ni (ai gil gmunpraw hte seng ai lit ni a mingraw nilhpekah aya cal jawa kmwe a).

**TARA JEWANG MASA**
- Mungdaw hte gina (region) za taro rung ni gaw munghpawm na npi e rai ra al.
- Jahpan nontal V hta munghpawm gina (region) ni a akhun hkanse hte shingyin da la a jiwang aya ni hte akhun hkanse hta shingyin la ma la warawm ni kmwe al.

Buaga Gwawd na Axya Hte seng al lam gaw hpa
limaw al. Ya yaw na Myen Mung a masa hpe yu yu ya jang buaga htauphikang htejawng sapuwa hpe gawda nga la,
buaga axya npi shi a.

---

**MUNGHPAWM MYANMAR MUNGDAN A 2008 NING NA GAWDA AI UPADE**

2008

**JAHPLAN**

1. Munghpawm Axya a daru magam hte magam lit ni hpe lawnglam hta hkan nna gara ghinha da ai:
   - Sut mas hte seng ai
   - Shingyin wuwpawm hte seng ai (social sector)
   - Dat n guu (energy), myihhpaw wan hte nhprang htu shaw ai hte seng ai
   - Upkhang hpuran hpareng ai hte seng ai (mungchhying uphikang dap).

2. Lahta na lawnglam ni hte maren mungdaw hte ginra (region) ni a daru magam hte magam lit ni

3. Mungdaw hte ginra ni hta shingyin mai al akhun hkanse hte shabrat jaHpan

---

Source: Intergovernmental Fiscal Relations in Myanmar, 2016. CESO & JICA.
MUNGHPAWM MYANMAR MUNGDanA 2008 NING NA GAWDA AI UPADE

2015 E GRAM DA AI JAPHAN NAMBAT II HTE V

Lawnglam madung ni:
- Uphemung llt lamang nkau mi, ahkun hkanse hta shinggyin na llt mung lawm ai, hpe lahpa galai ya ai lam
- Ahkun hta shinggyin na ngingpawt ninghpang lawnglam ni hpe garan gachyan hkat ai lam (shang gunhpraw ahkun, hpaga ahkun)
- Lama na Munghpawm Asuya hku na hpa:ji jaw wa ai lam nga jang shang gunhpraw hpe garan lang mai na ahkaw ahkang mai lu na
- Ndai lawm ai gasi gunhngau ni lachyum asan nga nlawm ai ni mung nga ai; raitim nkau mi gaw du na ra ai aten na tara upade ni mai byin pru wa na matu ginjung ni mai byin wa a

CHYAM DINGLIK YU AI LAM

Step 1 Handout ni hpe yu nna 2015 shaloi gram da ai ni lawm ai gawda upade hta lawm ai jahpan numbat I, II hte V ni hpe maram dinglik yu u..

Step 2 HPUNG HKU BAWNGBAN AI LAM – minit 10
2015 ning hta gram da ai lam ni gaw tang du a ni? Du ai/ndu ai, hpa majaw?

Step 3 HPUNG HKU NNA TANG MADUN NA – minit 10
Tang madun na masha lata nna tang madun shangun na
MYEN MUNG A UPHKANG HKRANG

2008 Gawda upade hku nga jang mungdaw hte ginra ni hte seng ai palman nga lu na ahkang nga nna mungdaw/ginra ni hpe tara upade hpojang na ahkang aya hte ahkun hkanse hta shingyin lu na ahkang aya ni hpe ap da ya al.

Munghpawn Asoya

Mungdaw & Ginra (14)

Mutu uphkang ginra (1)

GINWANG (2)

Wainghthawng (222)

Lawk & Mare Kahtawng (19,956)

NAY PYI TAW (Munghpawn Ginra) (1)

GINWANG (2)

Wainghthawng (8)

Lawk & Mare Kahtawng (243)

MYEN MUNG A UPHKANG HKRANG

Munghpawn Bajet

Munghpawn Magam dap ni

Munghpawn a hna tsang a hpoj jaw

M/G Bajet

Jahpan namb h5 shang gumpaw

Munghpawn fund hta kri nga ai M/G hte buga tsang na magam dap ni CED ai munghpawn magam dap muban ru u re?

Munghpawn hte M/G fund hta kri nga ai M/G hte buga tsang na magam dap ni

M/G fund hta kri nga ai M/G hte buga tsang na magam dap ni

Hkinjaa dap, hsajal dap ni lawm al magam dap 30 daran gaw dal zwan ni al re

Magan dap 20 daran nga al. Myinhpra, lam mathkal, hkwlu hkwla hkwld da

DAO ni, a banning hte tara rung ni
Ya yang myen mung a ahkun hkanse hte seng nna hparan hparend masal:

Ahkun hkanse kaw na lu ai shang gumhpaw hpe garan lang ai lam
- 2015 hta ba grad da ai upade hta lawm ai tinghtik shang gumhpaw hte hpaga yuma ga love ai kaw na hta shinggyin la lu ai ahkun ni kaw na shang gumhpaw hte madung seng ai
- Mungdaw/Girra Asuya ni a shang gumhpaw yawng ai 9% (2016-2017)
  - Mungdaw hatan hpa ko hte rout maw ai jinna ni a maw hta ai ahkun kaw na shang gumhpaw a 15%
  - Ningtawm shagyi hta hta shinggyin la ai ding hte a shang gumhpaw ahkun (mei gaw DAOs ni hte garan la a) a 5%
  - Ningtawm shagyi hta hta shinggyin la lu ai dai ahkun (mei gaw DAOs hte garan lang ra a) a 2%
- Mungdaw/Girra masa hta hkan nna garan ya ai masa (derivation basis)

Ya yang myen mung a ahkun hkanse hte seng nna hparan hparend masa:

Me jaw bang ai girra (constituency) bawngngin fund (CDF)
- 2013-2014 kaw na hpang sai
- Ahkun hkanse len ya ai yawng a 1%
- Ningtawm shagyi hpe Myen gumhpaw sen 1000 garan ya ai
  - Girra mawai ni a tinghtik shang gumhpaw shadawm jin ni hta hkan nna mungdaw langa hte langai garan hteung hkan la lu ai lam sai nga ai
  - Constituency tsing hta grai n kaba ai ncehpaw hteung hteung wai wpaung ni gaw pon la ai matu hte lahp ang bang ai lam ai a matu shaning shagyi jaw ya ai garan hteung (grant) nga ai
  - Ningtawm kromi ni hteu nna masing jahkrat a shalai garaw galaw na ngai hpe lata la a
**M/G Langai HKrai A Shang Gumhprow**

**FY 2016/2017**

**Key**
- General grant
- Tax sharing
- Consistency
- Development Fund
- Own source

**Mungphawm Asya hiku nna**
M/G ni hpei gumhprow len yu a laudat maskum nga ai: bungkhup garum ngingtam len yu a, ahi luk hikan shang gumhprow len yu a, hte bawngring fund ni re. Mungphawm Asya jia gumhprow len yu a lai gaw Myen Mung htt a sha byin a nte.

Bungkhup garum ngingtim jow mungphawm asya len yu a htt a law dik ne. Nambat 2 law dik gaw ahi luk hikan shang gumhprow len yu a lai re, htta shingginlina ai galwang de hta la ka a shang gumhprow daw chyen ni bai wa ai.

---

**Mungdaw/Ginra Langai Hte Langai HKam La Lu Ai Bungkhup Garum Ningtum (General Grant)**

**FY 2016/2017**

Langai hte langai a shang gumhprow hta hkan nna bungkhup garum ningtum (general grant) gaj shae Htai a laum

---

Source: MOFP; Renaissance Institute staff estimates

Source: Data from the Budget Department, MOFP
LAWNGLAM MADUNG NI HPE GINCHYUM DAT AI LAM

- Ahkun hicanse hte seng ai federal masa ngai gaw tsang hte tsang na asiya ni bapan ahkun hicanse hte seng nna byuran ihipaney ahipad kiuksi ai masa re. Malai gaw wai masa wuhipaweg (economic union) hte mungchying wuhipaweg (social union) hpe mawery kup shangun al masa mungrai nga al.

- Ahkun hicanse hte seng ai federal masa gaw daสวม Myen Mung hta Hinung kaluka wa nga sas musicians nga.


- Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw malawng daw gawla bai nga a fapu al hpe mu la ai.

- Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw Malawng daw gawla bai nga a fapu al hpe mu la ai.

- Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw Malawng daw gawla bai nga a fapu al hpe mu la ai.

- Mungdaw/Ginra ni a shang gumpjaw hte gaw Malawng daw gawla bai nga a fapu al hpe mu la ai.

CHYAM DINGLIK YU AI LAM

Ninggam 1 Mungdaw/Ginra langai hte langai a shang gumpjaw hte seng ai slide ni hpe maram masam yu na

Ninggam 2 HPUNG HKU BAWNGGAN AI LAM – minit 10
2015 ning hta gram da ai lam ni gaw tong du a ni? Du a/ndu ai, hpa majaw?

Ninggam 3 HPUNG HKU NNA TANG MADUN NA – minit 10
Tang madun na masha lata nna tang madun shangun na