|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**  | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /2023/QĐ-UBND |  *Hải Phòng, ngày tháng năm 2023* |

**QUYẾT ĐỊNH**
**Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật**

**­­­­**

**UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;* *Căn cứ* *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;* *Căn cứ* *Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

 *Căn cứ Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;*

 *Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số …./TTr-STP ngày …./…/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bãi bỏ toàn bộ 07 văn bản quy phạm pháp luật, bãi bỏ một phần 04 văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành *(Có danh mục kèm theo).*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày… tháng… năm 2023.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL- BTP;- TTTU, TTHĐNDTP; - Đoàn ĐBQHTPHP;- CT, các PCT UBNDTP;- Như Điều 3;- Báo HP, Đài PT&THHP, Cổng TTĐT TP;- Công báo TP;- CVP, các PCVPUBNDTP;- Các CVUBNDTP; - Lưu: VT. | **TM. UỶ BAN NHÂN DÂN** **CHỦ TỊCH****Nguyễn Văn Tùng** |

**DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BÃI BỎ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số /2023/QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân thành phố)*

**I. VĂN BẢN BÃI BỎ TOÀN BỘ**

| STT | **Tên loại văn bản** | **Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản** | **Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội** |
| 1 | Quyết định | 26/2021/QĐ-UBNDNgày 13/9/2021 | Quy định chính sách hỗ trợ người lao động tự do gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng. |
| **Lĩnh vực Tài chính** |
| 2 | Quyết định | 2919/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016 | Quy định quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hải Phòng |
| 3 | Quyết định | 3256/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 | Về việc trang bị, quản lý, sử dụng điện thoại phục vụ công tác đối với cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách thành phố |
| **Lĩnh vực Tư pháp** |
| 4 | Quyết định | 1627/2009/QĐ-UBNDNgày 20/8/2009 | Về việc phân định thẩm quyền công chứng, chứng thực các hợp đồng, giao dịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng |
| **Lĩnh vực Thông tin và Truyền thông** |
| 5 | Quyết định  | 3015/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 | ban hành quy chế về hoạt động, tổ chức, sản xuất, phát sóng chuyên mục “Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời” trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng |
| 6 | Quyết định  | 42/2019/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 | sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về hoạt động, tổ chức sản xuất, phát sóng Chuyên mục "Dân hỏi - Giám đốc Sở trả lời" trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 3015/2014/QĐUBND ngày 29/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố. |
| **Lĩnh vực Văn hóa và Thể thao** |
| 7 | Quyết định | 1819/2014/QĐ-UBND ngày 21/08/2014 | Về chế độ tiền thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao lập thành tích thi đấu tại Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, giải vô địch quốc gia, giải trẻ quốc gia |

**II. VĂN BẢN BÃI BỎ MỘT PHẦN**

| **STT** | **Tên loại văn bản** | **Số, ký hiệu; ngày, tháng năm ban hành văn bản** | **Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản** | **Nội dung bãi bỏ** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lĩnh vực Nội vụ** |
| 1 | Quyết định | 06/2019/QĐ-UBND ngày 01/3/2019 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng | Điều 3, Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND  |
| **Lĩnh vực Thanh tra** |
| 2 | Quyết định | 692/2015/QĐ-UBND ngày 03/4/2015 | Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Hải Phòng | Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyêt định số 692/2015/QĐ-UBND |
| **Lĩnh vực Xây dựng** |
| 3 | Quyết định | 38/2022/QĐ-UBND ngày 19/7/2022  | Ban hành quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hải Phòng | Khoản 3 Điều 3 và khoản 2 Điều 7 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND |
| **Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường** |
| 4 | Quyết định | 08/2023/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 | Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có vườn, ao; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng; hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 1394/2015/QĐ-UBND ngày 25/6/2015 của Uỷ ban nhân dân thành phố | Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 08/2023/QĐ-UBND |