**TỔNG HỢP SỐ LIỆU GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP**

**TRONG CÁC NĂM 2020, 2021**

*(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND, ngày…/…/2022 của UBND huyện)*

 **Biểu 1a**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại đất** | **Tổng diện tích đất đã giao (ha)** | **Số hộ gia đình, cá nhân được giao đất** | **Ghi chú** |
| **A** | **Năm 2020** |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |
| **B** | **Năm 2021** |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |

**TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHO THUÊ ĐẤT NÔNG NGHIỆP**

**TẠI THỜI ĐIỂM NĂM 2020, 2021**

*(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND, ngày…/…/2022 của UBND huyện)*

 **Biểu 2a**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại đất** | **Tổng diện tích đất cho thuê (ha)** | **Số hộ gia đình, cá nhân được thuê đất** | **Ghi chú** |
| **A** | **Năm 2020** |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |
| **B** | **Năm 2021** |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |

**TỔNG HỢP SỐ LIỆU CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG CÁC NĂM 2020, 2021**

*(Kèm theo báo cáo số /BC-UBND, ngày…/…/2022 của UBND huyện)*

 **Biểu 3a**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại đất** | **Diện tích đất đã chuyển mục đích sử dụng trong các năm** | **Ghi chú** |
| **Tổng diện tich chuyển đổi (ha)** | **Trong đó** |
| **Chuyển sang đất phi nông nghiệp****(ha)** | **Chuyển sang đất nông nghiệp khác (ha)** |
| **A** | **Năm 2020** |  |  |  |  |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |  |
| **B** | **Năm 2021** |
| 1 | Đất trồng lúa |  |  |  |  |
|  | *Đất chuyên trồng lúa nước* |  |  |  |  |
| 2 | Đất trồng cây hàng năm khác |  |  |  |  |
| 3 | Đất trồng cây lâu năm |  |  |  |  |
| 4 | Đất rừng phòng hộ |  |  |  |  |
| 5 | Đất rừng sản xuất |  |  |  |  |
| 6 | Đất nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |
| 7 | Đất nông nghiệp khác |  |  |  |  |