**BẢNG TỔNG HỢP, CHỈ DẪN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ**

**VỀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MÂU THUẪN, CHỒNG CHÉO, BẤT CẬP**

**HOẶC KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI THỰC TIỄN**

**( *Cập nhật từ ngày 01/6/2020 đến ngày 19/06/2020 )***

| **STT** | **Cơ quan/Tổ chức/**  **cá nhân gửi kiến nghị** | **Bộ, cơ quan ngang bộ liên quan**  **đến nội dung được kiến nghị** | **Nhóm rà soát của Tổ công tác liên quan đến nội dung**  **được kiến nghị** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. HIỆP HỘI, DOANH NGHIỆP** | | | | |
|  | **Liên Đoàn Luật sư Việt Nam** (công văn số 168/LĐLSVN ngày 10/6/2020): 10 kiến nghị, phản ánh | - **Bộ Kế hoạch và Đầu tư**: 37 kiến nghị (Mục 1; Mục 2; Mục 3.1; 4.13; Mục 5.4 đến 5.7; 5.9 )  - **Bộ Xây dựng**: 06 kiến nghị (Mục 2.8; 2.18; 3.1; 3.2; 3.3; 4.12)  - **Bộ Tài nguyên và Môi trường**: 04 kiến nghị (Mục 2.1; 5.1; 5.2; 5.3)  - **Bộ Tư pháp**: 09 kiến nghị (2.11; mục 9.1.1 đến 9.1.4; Mục 9.2; 12.1; 12.2)  - **Bộ Công thương**: 14 kiến nghị (2.11; 5.8; 9.1.1 đến 9.1.5; Mục 14; Mục 15)  - **Ngân hàng Nhà nước**: 05 kiến nghị (Mục 4.1; 4.9; 4.10; 4.11; Mục 6)  - **Bộ Tài chính**: 24 (Mục 4.2 đến mục 4.8; Mục 7; 9.1.7)  - **Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:** 01 kiến nghị (Mục 8.2)  - **Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:** 11 kiến nghị (Mục 11)  - **Bộ Giao thông vận tải:** 05 kiến nghị (Mục 16)  - **Bộ Giáo dục và Đào tạo:** 07 kiến nghị (Mục 17) | - **Nhóm 2**: 06 kiến nghị (Mục 2.1; 2.8; 2.18; 3.1, 17.1; 17.6 )  - **Nhóm 6:** 04 kiến nghị (2.11;9.1.1;9.1.2; 9.1.3) | Ví dụ |
| **II. BỘ, NGÀNH** | | | | |
|  | **Bộ Quốc phòng** (4671/BGTVT-PC ngày 15/5/2020): 55 kiến nghị, phản ánh | - **Bộ Kế hoạch và Đầu tư**: 30 kiến nghị (Mục 1, 2.7, 3)  - **Bộ Tài chính**: 06 kiến nghị (Mục 1.21, Mục 4)  - **Bộ Tài nguyên và Môi trường**: 09 kiến nghị (Mục 5.1, 5.2, Mục 6,7)  - **Bộ Tư pháp**: 01 kiến nghị (Mục 61)  -**Bộ Xây dựng**: 20 kiến nghị (Mục 1.3,1.4,1.5,1.12,1.18, Mục 2, Mục 3.2,5,7,9,10) | - **Nhóm 1**: 08 kiến nghị (Mục 3)  - **Nhóm 2:** 21 kiến nghị (Mục 1)  - **Nhóm 3**: 06 kiến nghị (Mục 4.10)  - **Nhóm 4**: 17 kiến nghị (Mục 2,5,6  **- Nhóm 6**: 02 kiến nghị (Mục 2.2, 5.3 |  |
|  | **Bộ Tài nguyên và Môi trường**  (3158/BTNMT-PC ngày 12/6/2020)  : 14 kiến nghị, phản ánh | - **Bộ Công thương**: 01 kiến nghị (Mục 4.4, trang 6)  - **Bộ Kế hoạch và đầu tư**: 07 kiến nghị  - **Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**: 04 kiến nghị (Mục 1.2, trang 1; Mục 2, trang 3; Mục 4.2, trang 5; Mục 4.3, trang 6)  - **Bộ Tài chính**: 02 kiến nghị (Mục 1.1, trang 1; Mục 3.3, trang 4)  - **Bộ Xây dựng**: 01 kiến nghị (Mục 5, trang 7) | - **Nhóm 2**: 09 kiến nghị  - **Nhóm 4**: 08 kiến nghị |  |
| **Tổng: kiến nghị** | | | | |
| **III. ĐỊA PHƯƠNG** | | | | |
|  | **Quảng Nam**  **– Sở Tư pháp Quảng Nam**  (Văn bản số 42/BC-STP ngày 20/4/2020)  107 kiến nghị | - **Bộ Công an**: 01 kiến nghị (mục VI.2 trang 14)  - **Bộ Công Thương**: 04 kiến nghị (các mục 6,7 của Mục IV trang 10-11; các mục 6,7 của Mục V trang 13-14)  **- Bộ Giáo dục và Đào tạo**: 02 kiến nghị (Mục VIII.6 trang 22; Mục IX.11 trang 26)  - **Bộ Giao thông vận tải:** 02 kiến nghị (các mục 1,2 của Mục IX trang 23-24)  - **Bộ Kế hoạch và Đầu tư**: 05 kiến nghị (Mục V.1 đoạn thứ tư và đoạn thứ năm trang 12; Mục V.2, Mục V.3, V.4 trang 12-13)  - **Bộ Khoa học và Công nghệ**: 02 kiến nghị (Mục VI.8 trang 16-17; Mục IX.10 trang 26)  - **Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội**: 14 kiến nghị (Mục III trang 7 đến 9; Mục IX.5 trang 24)  **- Bộ Nội vụ**: 02 kiến nghị (Mục IX.3 trang 24; Mục IX.6 trang 25)  - **Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn**: 16 kiến nghị (Mục VI.6 trang 16; Mục VII trang 18; Mục VIII trang 18 đến 23)  - **Bộ Tài chính**: 05 kiến nghị (Mục III.2 đoạn thứ năm trang 9; Mục V.3 trang 12-13; Mục VI.7 trang 16; mục 6 trang 25 + đoạn thứ hai trang 25 trong mục 7 của Mục IX)  - **Bộ Tài nguyên và Môi trường**: 26 kiến nghị (Mục I trang 1 đến 4; mục 9 của Mục IV trang 11; Mục V.2 trang 12; Mục V.5 trang 13; các mục 10,11,12,13,14 của Mục VI trang 17-18 + đoạn thứ nhất trang 25 trong mục 7 của Mục IX)  - **Bộ Tư pháp**: 03 kiến nghị (các mục 1,3,4 của Mục VI trang 14-15)  - **Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:** 02 kiến nghị (Mục VI.9 trang 17; đoạn thứ hai trang 25 trong mục 7 của Mục IX)  **- Bộ Xây dựng:** 17 kiến nghị (Mục II - trang 5 đến 7; Mục V.1 trang 11-12; Mục V.8 trang 14; Mục VI.5 trang 15)  - **Bộ Y tế**: 05 kiến nghị (mục 6 trang 10, mục 9 trang 11 của Mục IV; mục 7 trang 23 của Mục VIII; các mục 6,8 của Mục IX trang 25-26)  - **Thanh tra Chính phủ**: 07 kiến nghị (các mục 1,2,4,5 của Mục IV trang 9-10; mục 4 trang 24 và mục 9 trang 26 của Mục IX)  - **Ủy ban Dân tộc**: 01 kiến nghị (Mục IX.3 trang 24) | - **Nhóm 1**: 07 kiến nghị (mục 5 trang 6 của Mục II + Mục VII trang 18 + các mục 4,5 trang 20-22 của Mục VIII)  - **Nhóm 2**: 36 kiến nghị (mục 1 đến mục 9 trang 1-3 + mục 13 trang 4 của Mục I + các mục 1,2,3,4 trang 5-6 và các mục 7,8,9 trang 6-7 của Mục II + Mục V trang 11-14 + đoạn thứ tư trang 19 trong mục 1 của Mục VIII + mục 3 trang 19-20 của Mục VIII)  - **Nhóm 4**: 23 kiến nghị (Mục I + Mục II trang 1-7  - **Nhóm 5**: 20 kiến nghị (các mục 2,3 trang 1 của Mục I + Mục III trang 7-9 + các mục 3,5,6,7 trang 24-25 của Mục IX)  - **Nhóm 6**: 03 kiến nghị (mục 8 trang 16 + mục 13 trang 17-18 của Mục VI)  - **Nhóm 7**: 11 kiến nghị (Mục IV trang 9 đến 11 + Mục VIII.7 trang 22-23)  - **Nhóm 10**: 15 kiến nghị (các mục 6,7 trang 2 + đoạn thứ nhất trang 4 trong mục 13 của Mục I; các mục 2,3,4 trang 5-6 của Mục II; đoạn thứ tư trang 8 trong mục 1 của Mục III; mục 4 trang 10 và mục 9 trang 11 của Mục IV; đoạn thứ hai trang 11-12 trong mục 1 của Mục V; các mục 4,5 trang 15 của Mục VI; đoạn thứ năm trang 19 trong mục 1 của Mục VIII; mục 2 trang 24 và mục 11 trang 26 của Mục IX)  - **Nhóm 11**: 19 kiến nghị (mục 3 trang 1 + mục 14 trang 4 của Mục I; mục 1 trang 5 + mục 7 trang 6 + đoạn thứ 2 trong mục 9 trang 7 của Mục II; các đoạn thứ hai, ba, năm trong mục 1 trang 8 + đoạn thứ năm trong mục 2 trang 9 + đoạn thứ hai trong mục 3 trang 9 của Mục III; đoạn thứ năm trong mục 1 trang 12 + mục 7 trang 13-14 của Mục V; Mục VII trang 18; đoạn thứ tư trong mục 1 trang 19 + mục 2 trang 19 + mục 3 trang 19-20 + mục 6 trang 22 của Mục VIII; mục 4 trang 24 + mục 6 trang 25 của Mục IX) |  |
| **IV ĐƠN VỊ THUỘC BỘ TƯ PHÁP** | | | | |
| **1** | **Thanh tra Bộ Tư pháp**  (Công văn số 345/TTR-TTCN ngày 28/4/2020): 11 kiến nghị | - **Bộ Tư pháp**: 11 kiến nghị  - **Bộ Tài nguyên và Môi trường**: 03 kiến nghị (Mục 3) | - **Nhóm 8**: 6 kiến nghị (Mục 3,4,5) |  |
| **TỔNG: 197 KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH / 05 CƠ QUAN, TỔ CHỨC** | | | | |