**DANH MỤC**

**Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,**

**Ủy ban nhân dân thành phố Huế hết hiệu lực toàn bộ năm 2022**

(Kèm theo Quyết định số ........./QĐ-UBND ngày ........tháng 01 năm 2023 của Chủ tịch UBND thành phố)

| **STT** | **Tên loại văn bản** | **Số, ký hiệu;** | **Ngày, tháng, năm ban hành văn bản** | **Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản** | **Lý do hết hiệu lực** | **Ngày hết hiệu lực** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VĂN BẢN CỦA HĐND THÀNH PHỐ** | | | | | | |
| 1 | Không có | |  |  |  |  |
| **VĂN BẢN CỦA UBND THÀNH PHỐ** | | | | | | |
| 1 | Quyết định | 2860/2016/QĐ-UBND | 04/5/2016 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ thành phố Huế | Được thay thế bởi Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 | 15/01/2022 |
| 2 | Quyết định | 20923/2016/QĐ-UBND | 13/12/2016 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Huế | Được thay thế bởi Quyết định số 02/2022/QĐ- UBND ngày 12/04/2022 | 20/4/2022 |
| 3 | Quyết định | 20920/2016/QĐ-UBND | 13/12/2016 | Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Huế | Được thay thế bởi Quyết định số  03/2022/QĐ- UBND ngày 14/9/2022 | 22/9/2022 |
| 4 | Quyết định | 6113/2016/QĐ-UBND | 17/8/2016 | Quy định về đốt và rải vàng mã trên địa bàn thành phố Huế | Được thay thế bởi Quyết định số  04/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 | 22/9/2022 |
| 5 | Quyết định | 03/2021/QĐ-UBND | 07/07/2021 | Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Huế, nhiệm kỳ 2021 - 2026 | Được thay thế bởi Quyết định số  05 /2022/QĐ-UBND ngày 11/10/2022 | 19/10/2022 |

**Tổng cộng: 05 văn bản.**