Phụ lục: 01

BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUÁN TRIỆT, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 71/NQ-CP

(Kèm theo báo cáo số………/BC-UBND ngày / 3/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Cấp triển khai | Văn bản triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | | Kế hoạch triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | | Hội nghị triển khai Chỉ thị, Nghị quyết | | | Ghi  chú |
| Tên văn bản (công văn, Nghị quyết ...) | Ngày ban  hành | Tên kế hoạch | Ngày ban hành | Tên hội nghị | Ngày tổ chức | Số lượng người tham dự |
| I | Tỉnh ủy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Chương trình hành động số 15-CTr/TU | ngày 18/4/2017 | Kế hoạch số 86/KH-ThU | 20/6/2017 | HN báo cáo viên | 7/2017 | 82 |  |
| II | UBND tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kế hoạch 1628/KH-UBND | 30/8/2017 | Kế hoạch số 1789/KH-UBND | ngày 22/9/2017 |  |  |  |  |
| III | Thành ủy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kế hoạch số 86/KH-ThU | 20/6/2017 | Kế hoạch số 1587/KH-UBND | ngày 18/8/2017 | HN báo cáo viên | 7/2017 | 82 |  |
| IV | UBND  Thành phố |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Kế hoạch số 1587/KH-UBND | ngày 18/8/2017 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Kế hoạch số 1789/KH-UBND | ngày 22/9/2017 |  |  |  |  |  |  |

**Phụ lục 02**

**BIỂU TỔNG HỢP CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN VỀ BẢO VỆ RỪNG VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG THEO NGHỊ QUYẾT TỈNH**

(Kèm theo báo cáo số………/BC-UBND ngày / 3/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên đơn vị | Hội nghị | | Tập huấn | | Bài viết | | Tuyên truyền trên truyền hình | | Phóng sự | | Tọa đàm | | Phát thanh trên loa xã, phương | | Tuyên truyền lưu động | | Ghi  chú |
| Số lượng hội nghị | số người tham gia hội nghị | Số lớp | Số lượng người  tham  gia | Số  lần tổ chức thi viết | Số  lượng  bài  viết | Số lần tuyên truyền | số lần phát sóng | Số  lượng  bài  phóng  sự  truyền  hình | Số lượng  Bài phóng sự báo trí | Số  lần  tọa  đàm | Số  lượng  người  tham  dự | Số lượng  xã,  phường  phát  thanh | Số lần phát thanh | Hình thức tuyên  truyền  lưu  động | Số lần |
| 1 | Cấp tỉnh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thành phố | 138 (họp thôn bản) | 5.781 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 126 | Loa gắn trên xe | 80 | 180 tờ rơi |

**Phụ lục 11**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN RỪNG**

(Kèm theo báo cáo số………/BC-UBND ngày / 3/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Chỉ tiêu | Kết quả thực hiện | | | | | | | Ghi chú |
| Khối lượng | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| I | Phát triển rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Trồng rừng tập trung (1.000 ha) | 29,24 | 29,24 |  |  |  |  |  |  |
| a | Rừng phòng hộ, đặc dụng | 29,24 | 29,24 |  |  |  |  |  |  |
| b | Rừng sản xuất |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trong đó: rừng thâm canh gỗ lớn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khoanh nuôi tái sinh (ha/năm) | 338,27 | 88,35 |  | 53,27 | 46,65 | 75 | 75 |  |
| 3 | Trồng cây phân tán (tr. cây) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ lớn (1.000 ha) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Tỷ lệ diện tích rừng trồng được kiểm soát chất lượng giống (%) | 29,24 | 29,24 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Năng suất rừng trồng bình quân (m3/ha/năm) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Khai thác gỗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Khai thác gỗ rừng trồng tập trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Thu dịch vụ môi trường rừng (đồng) | 14.347.216.628 | 1.356.817.176 | 2.3588.88140 | 4.356.240.974 | 3.054.373.811 | 3.220.896.527 |  |  |

**Phụ lục 12**

**KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRỒNG RỪNG THAY THẾ**

(Kèm theo báo cáo số………/BC-UBND ngày / 3/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Stt | Tên chương trình, dự án | Diện  tích  phải  trồng  rừng  thay  thế  (ha) | Năm  chuyển  mục  đích  sử  dụng | Tổng  cộng | Kết quả thực hiện | | | | | | | | | | | | Ghi  chú |
| năm | | | | | | Chia ra theo hình thức thực hiện | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Chủ dự án tự trồng (ha) | Bố trí từ  nguồn  NSNN  (ha) | Nộp tiền trồng rừng thay thế | | | |
| Diện  tích  đã  trồng  (ha) | Số tiền (triệu đồng) | | |
| Số  tiền  phải  nộp | Đã nộp | Đã giải ngân |
| I | Nhóm dự án quốc phòng, an ninh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| II | Nhóm dự án công trình công cộng, anh sinh xã hội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| III | Nhóm dự án phát triển nông lâm nghiệp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| IV | Nhóm dự án khai thác khoáng sản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| V | Nhóm dự án đầu tư công nghiệp, du lịch, thương mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| VI | Nhóm dự án Thủy điện | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | Dự án trồng rừng thay thế | 29,24 |  | 29,24 | 29,24 |  |  |  |  |  | 29,24 |  | 29,24 |  |  | 699,49 |  |
| VII | Nhóm dự án khác | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

**Phụ lục 13**

**TỔNG HỢP KẾT QUẢ BẢO VỆ RỪNG NĂM 2017 -2022**

(Kèm theo báo cáo số………/BC-UBND ngày / 3/2023 của UBND thành phố Lai Châu)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TT | Hạng mục | ĐVT | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | So sánh với cùng kỳ 2017 (tăng +, giảm -) | |
| SL | % |
| I | Số vụ vi phạm | Vụ | 11 | 22 | 16 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18% |
| 1 | Phá rừng trái phép | Vụ |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  |
| - | Phá rừng Đặc dụng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| - | Phá rừng Phòng hộ | Vụ |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Phá rừng sản xuát | Vụ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Khai thác rừng trái phép | Vụ |  | 5 | 3 |  | 1 | 3 | 3 | 300% |
| 3 | Quy định về PCCC rừng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy rừng Đặc dụng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy rừng Phòng hộ | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy rừng sản xuát | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Quy định về sử dụng đất lâm nghiệp | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Vi phạm các quy định về quản lý động, thực vật hoang dã (Cites) | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Vận chuyển lâm sản trái phép | Vụ |  | 1 | 4 | 4 |  | 2 | 2 | 200% |
| 6 | Tàng trữ, mua bán, chế biến lâm sản trái pháp luật | Vụ | 10 | 14 | 9 | 6 | 5 | 8 | -2 | - 20% |
| 7 | Vi phạm khác | Vụ | 1 |  |  |  | 1 |  | -1 | 100% |
| II | Số vụ đã xử lý | Vụ | 11 | 22 | 16 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18% |
| - | Xử lý hình sự | Vụ |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| + | Trong đó Số bị can | Người |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Xử phạt hành chính | Vụ | 11 | 21 | 16 | 10 | 8 | 13 | 2 | 18% |
| III | Chống người thi hành công vụ | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Bị thiệt hại | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cháy rừng | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy Đặc dụng | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy rừng Phòng hộ | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Cháy rừng sản xuát | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Ha |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Phá rừng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Phá rừng Đặc dụng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | phá rừng Phòng hộ | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | phá rừng sản xuất | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng tự nhiên | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| + | Rừng trồng | Vụ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | Thu nộp ngân sách | 1000đ | 64.950 | 80.483 | 74.300 | 66.100 | 63.600 | 200.860 | 135.910 | 209% |
| VI | Lâm sản tịch thu | m3 | 2,035 | 7,631 |  |  |  |  |  |  |
| - | Gỗ tròn | m3 | 0,56 | 1,066 | 0,483 |  |  | 3,581 |  |  |
| + | Trong đó gỗ quý hiếm | m3 |  | 0,173 | 0,483 |  |  | 3,09 |  |  |
| - | Gỗ xẻ | m3 | 1,475 | 6,565 | 1,392 | 0,607 | 1,149 | 0,766 |  |  |
| + | Trong đó gỗ quý hiếm | m3 |  |  | 0,044 |  |  |  |  |  |
| - | Giá trị lâm sản ngoài gỗ | 1000đ | 7,92 |  | 13,1 | 11,1 | 5,7 | 14,9 |  |  |
| VII | Động vật rừng bị tịch thu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Theo con | Con |  | 3 | 100 |  |  |  |  |  |
| - | Theo trọng lượng | Kg |  |  | 53,2 | 25 |  |  |  |  |
| + | Trong đó quý hiếm | Con |  | 3 | 100 |  |  |  |  |  |