**DANH MỤC (Mẫu số 5)**

**VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND VÀ UBND THÀNH PHỐ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019-2023**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 546/QĐ-CTUBND*

*ngày 20/02/2024 của Chủ tịch UBND thành phố)*

**I. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA HĐND THÀNH PHỐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên loại văn bản** | **Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản** | **Tên gọi của văn bản** | **Thời điểm có hiệu lực** | **Ghi chú** |
| Không có | | | | | |

**II. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC CỦA UBND THÀNH PHỐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên loại văn bản** | **Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản** | **Tên gọi của văn bản** | **Thời điểm có hiệu lực** | | | **Ghi chú** | | |
| **I. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | Số: 6122/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Uông Bí | 22/9/2015 | | |  | | |
| **II. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | Số: 41/2016/QĐ-UBND ngày 05/01/2016 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức hoạt động của Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật nông nghiệp thành phố Uông Bí | 13/01/2016 | | |  | | |
| **III. LĨNH VỰC NỘI VỤ** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | Số: 5427/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 | Ban hành quy định quản lý công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền UBND thành phố quản lý | | 01/9/2015 | | |  | |
| 2 | Quyết định | Số: 5935/2015/QĐ-UBND ngày  04/9/2015 | Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ nhân dân trên địa bàn thành phố Uông Bí | | 12/9/2015 | | |  | |
| 3 | Quyết định | Số 6355/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 | Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn thành phố Uông Bí | | 20/10/2020 | | |  | |
| 4 | Quyết định | Số: 03/2022/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của phòng Nội vụ thành phố Uông Bí | | 05/01/2023 | | |  | |
| 5 | Quyết định | 01/2023/QĐ-UBND ngày 11/01/2023 | Bãi bỏ Quyết định số 5428/2015/QĐ-UBND ngày 24/8/2015 của UBND thành phố ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Uông Bí | | 19/01/2023 | | |  | |
| **IV LĨNH VỰC VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 4700/2020/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 | Bãi bỏ Quyết định số 2400/2014/QĐ-UBND ngày 19/5/2014 của UBND thành phố quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn thành phố Uông Bí | 10/8/2020 | | |  | | |
| 2 | Quyết định | 02/2023QĐ-UBND ngày 20/3/2023 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố | 01/4/2023 | | |  | | |
| **V. LĨNH VỰC TƯ PHÁP** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 01/2021/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Tư pháp thành phố Uông Bí | 25/3/2021 | | |  | | |
| **VI. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/4/2021 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Uông Bí | 07/5/2021 | | |  | | |
| **VII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 03/2021QĐ-UBND ngày 10/5/2021 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng HĐND và UBND thành phố Uông Bí | 17/5/2021 | | |  | | |
| **VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 01/2022/QĐ-UBND ngày 08/02/2022 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Lao động - Thương binh và Xã hội | 15/02/2022 | | |  | | |
| **IX. LĨNH VỰC THANH TRA** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 02/2022/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Uông Bí | 03/01/2023 | | |  | | |
| **X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH** | | | | | | | | | |
| 01 | Quyết định | 03/2023/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng tài chính - Kế hoạch thành phố Uông Bí | 28/3/2023 | | |  | | |
| **XI. LĨNH VỰC KINH TẾ** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 04/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Kinh tế thành phố Uông Bí | 23/6/2023 | | |  | | |
| **XII. LĨNH VỰC Y TẾ** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 05/2023/QĐ-UBND ngày 05/9/2023 | Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của phòng Y tế thành phố Uông Bí | | | 15/9/2023 | |  | |
| **XIII. LĨNH VỰC KIỂM TRA TRẬT TỰ ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | Số: 06/2023/QĐ-UBND ngày 08/9/2023 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đội Kiểm tra Trật tự đô thị và Môi trường thành phố Uông Bí | | | 18/9/2023 | | |  |
| **XIII. LĨNH VỰC QUẢN LÝ ĐÔ THỊ** | | | | | | | | | |
| 1 | Quyết định | Số: 07/2023/QĐ-UBND ngày 25/11/2023 | Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của Phòng Quản lý đô thị thành phố Uông Bí | | | 01/12/2023 | | |  |
| **Tổng số: 19 văn bản** | | | | | | | | | |
| **Tổng số: I + II = 19 văn bản** | | | | | | | | | |