|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN**  **TỈNH HÀ TĨNH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

**Phụ lục 3: THỐNG KÊ SỐ LIỆU VỀ CẢI CÁCH THỂ CHẾ GIAI ĐOẠN 2015-2018**

**Số liệu từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2018**

*(Kèm theo Báo cáo số: 425/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2019)*

| **TT** | **Nội dung** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Kết quả ban hành VBQPPL** |  |  |
| 1.1 | Số VBQPPL đã được ban hành trong kỳ báo cáo | 1.569 |  |
| 1.2 | Số VBQPPL đã được ban hành đúng tiến độ đã đề ra | 1.569 |  |
| 1.3 | Số VBQPPL đã được ban hành đúng quy trình, thủ tục theo quy định | 1.569 |  |
| **2** | **Kiểm tra, xử lý VBQPPL** |  |  |
| 2.1 | Số VBQPPL đã kiểm tra theo thẩm quyền trong kỳ báo cáo | 1.569 |  |
| 2.2 | Số VBQPPL phát hiện trái pháp luật | 10 |  |
| 2.3 | Số VBQPPL trái pháp luật đã được xử lý | 10 |  |
| 2.4 | Số VBQPPL trái pháp luật chưa được xử lý xong từ kỳ trước đã được xử lý trong kỳ báo cáo | 0 |  |
| **3** | **Rà soát VBQPPL** |  |  |
| 3.1 | Triển khai rà soát, hệ thống hóa VBQPPL |  |  |
| 3.2 | Số VBQPPL phải rà soát trong kỳ báo cáo | 5.402 |  |
| - | Đã được rà soát | 5.402 |  |
| - | Chưa được rà soát | 0 |  |
| 3.3 | Số VBQPPL được đề nghị xử lý sau rà soát trong kỳ báo cáo | 307 |  |
| - | Số VBQPPL đã được xử lý sau rà soát trong kỳ báo cáo | 262 |  |
| - | Số VBQPPL chưa xử lý xong của kỳ báo cáo trước đã được xử lý | 0 |  |
| **4** | **Triển khai kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật** |  | Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 02/02/2015; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 01/02/2016; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 07/02/2017; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 17/01/2018. |
| - | Số nhiệm vụ hoặc số đơn vị được giao triển khai thực hiện trong kế hoạch |  |  |
|  | Theo dõi các lĩnh vực phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc. | Không xác định | 2015 |
|  | Lĩnh vực trọng tâm: Đất ở, nhà ở xã hội cho người có công và vùng thường xuyên bị thiên tai | 07 | 2016 |
|  | Lĩnh vực trọng tâm: Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp | 05 | 2017 |
|  | Lĩnh vực trọng tâm: Theo dõi thi hành pháp luật về đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực y tế; lao động, thương binh và xã hội; tài nguyên môi trường. | 07 | 2018 |
| - | Số nhiệm vụ hoặc đơn vị đã hoàn thành theo kế hoạch | 100% |  |

**KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QPPL GIAI ĐOẠN 2015-2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Văn bản triển khai** | **Số văn bản đưa vào rà soát (lượt)** | **Số văn bản được thay thế, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung (văn bản)** | **Số văn bản đã xử lý (văn bản)** |
|  | Rà soát theo định kỳ theo quy định tại Nghị định 16/2013/NĐ-CP | 81 | 0 | 0 |
|  | Thực hiện Văn bản số 9497/VPCP-PL ngày 17/11/2015 của Văn phòng Chính phủ về kết quả tự kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật quy định ngành nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh; | 127 | 06 | 06 |
|  | Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật BHVB QPPL | 713 | 0 | 0 |
|  | Văn bản số 1697/BTP-KTrVB ngày 19/5/2015 của Bộ Tư pháp tỉnh về việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định về thuế, hải quan | 115 | 01 | 01 |
|  | Rà soát văn bản QPPL quy định liên quan đến chống buôn luận, gian lận thương mại và hàng giả | 102 | 0 | 0 |
|  | Rà soát định kỳ hàng năm | 70 | 70 | 70 |
|  | **Tổng** | **1.208** | **77** | **77** |