**BIỂU THÔNG KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT THU HỒI CÁC NĂM**

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

**Biểu 4a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Mục đích thu hồi** | **Diện tích đất thu hồi** | | | | | | | | **Số hộ dân bị thu hồi đất** | **Ghi chú** |
| **Tổng số (ha)** | **Loại đất thu hồi (ha)** | | | | | | |
| **Đất trồng lúa** | **Đất trồng cây hàng năm** | **Đất trồng cây lâu năm** | **Đất rừng phòng hộ** | **Đất rừng sản xuất** | **Đất nuôi trồng thuỷ sản** | **Đất nông nghiệp khác** |
| **A** | **Năm 2020** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi vì mục đích QP - AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thu hồi để phát triển KT - XH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thu hồi do vi phạm PL về đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **B** | **Năm 2021** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Thu hồi vì mục đích QP - AN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Thu hồi để phát triển KT - XH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Thu hồi do vi phạm PL về đất đai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**THÔNG KÊ THỰC HIỆN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ SAU KHI THU HỒI ĐẤT**

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

**Biểu 5a**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại đất** | **Diện tích đất thu hồi và kinh phí bồi thường, hỗ trợ** | | | | | | **Ghi chú** |
| **Tổng diện tích thu hồi**  **(ha)** | **Đất thu hồi được bồi thường** | | | **Đất thu hồi được hỗ trợ** | |
| **Bồi thường bằng đất (ha)** | **Bồi thường bằng tiền** | | **Diện tích được hỗ trợ**  **(ha)** | **Số tiền**  **(triệu đồng)** |
| **Diện tích (ha)** | **Số tiền**  **(Triệu đồng)** |
| **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 |  |  |  |  |  |  |  |