Cấu trúc hệ thống thông tin quản lý lâm nghiệp- MIS structure

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nhóm thông tin/thông tin và chỉ số**  **(Categories/information and indicators)** | **Nguồn thông tin (Information Sources)** | | **Tần suất công bố thông tin** | | | |
| **Tháng** | **Quí** | **Năm** | **Giai đoạn 5 năm** |
| **1** | **Chính sách lâm nghiêp – Forestry law and Forest policies** |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | **Hệ thống chính sách do cấp Trung ương ban hành** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Các bộ Luật liên quan | Quốc hội/websites | UBND tỉnh/websites | X |  |  |  |
| 1.1.2 | Các Nghị định của Chính phủ | Chính phủ/websites | X |  |  |  |
| 1.1.3 | Các Quyết định của Thủ tướng | Chính phủ/websites | X |  |  |  |
| 1.1.4 | Các Quyết định của Bộ trưởng | Bộ NN&PTNT/websites | X |  |  |  |
| 1.1.5 | Thông tư liên Bộ | Bộ NN&PTNT/websites | X |  |  |  |
| 1.1.6 | Thông tư của Bộ NN&PTNT | Bộ NN&PTNT/websites | X |  |  |  |
| **1.2** | **Hệ thống chính sách do địa phương ban hành** |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.1* | *Tỉnh Lai Châu* |  |  |  |  |  |  |
| a) | Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh, Thành phố |  | Tỉnh ủy/websites | X |  |  |  |
| b) | Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thành phố |  | HĐND tỉnh/websites | X |  |  |  |
| c) | Quyết định của UBND tỉnh, Thành phố |  | UBND tỉnh/websites | X |  |  |  |
| *1.2...* | *Tỉnh .....* |  |  |  |  |  |  |
| *1.2.61* | *Tỉnh Cà Mau* |  |  |  |  |  |  |
| a) | Nghị quyết Đảng bộ Tỉnh, Thành phố |  | Tỉnh ủy/websites | X |  |  |  |
| b) | Nghị quyết của HĐND tỉnh, Thành phố |  | HĐND tỉnh/websites | X |  |  |  |
| c) | Quyết định của UBND tỉnh, Thành phố |  | UBND tỉnh/websites | X |  |  |  |
| **2** | **Văn bản chỉ đạo thực hiện N.vụ quản lý NN ngành NN&PTNT** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Chỉ thị của Bộ chính trị, Ban bí thư | Bộ NN&PTNT |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ | Chính phủ |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT | Bộ NN&PTNT |  |  |  |  |  |
| **3** | **Hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp – Organization management system of forestry sector** | **Cấp trung ương** |  |  |  |  |  |
| **3.1** | **Cấp trung ương** | Cơ cấu tổ chức theo Q.định 59/2014/QĐ-TTg ngày 22/10/2014 |  |  |  |  |  |
| **3.2** | **Cấp địa phương (Tỉnh, Huyện và xã)** |  | **Cơ cấu tổ chức theo Q.định 1920/QĐ-TTg ngày 24/10/2014** |  |  |  |  |
| **3.3** | **Nguồn nhân lực** |  |  |  |  |  |  |
| ***3.3.1*** | ***Nguồn nhân lực phân theo tỉnh (63 tỉnh)*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| **3.3.1.1** | Tỉnh Lai Châu |  |  |  |  |  |
|  | * Cán bộ biên chế |  |  | X | X |  |
|  | * Cán bộ hợp đồng |  |  | X | X |  |
|  | * Cán bộ kiểm lâm |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ trình độ trên đại học |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ đại học |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ cao đẳng |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ trung cấp |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ sơ cấp |  |  | X | X |  |
| **...** | ... |  |  | X | X |  |
| **3.3.63** | Tỉnh Cà Mau |  |  | X | X |  |
|  | * ..... |  |  | X | X |  |
| ***3.3.2*** | ***Nguồn nhân lực trên toàn quốc*** | **VNFOREST** |  |  | X | X |  |
|  | * Cán bộ biên chế |  |  | X | X |  |
|  | * Cán bộ hợp đồng |  |  | X | X |  |
|  | * Cán bộ kiểm lâm |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ trình độ trên đại học |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ đại học |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ cao đẳng |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ trung cấp |  |  | X | X |  |
|  | * Số cán bộ sơ cấp |  |  | X | X |  |
| **4** | **Giám sát tài nguyên rừng – Forest resource monitoring** |  |  |  |  |  |  |
| **4.1** | **Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc (NFIS)** |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Kết quả tổng kiểm kê rừng theo tỉnh (63 tỉnh) |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  | X |
| 4.1.1.1 | Tỉnh Lai Châu |  |  |  |  | X |
| a) | Diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng (Biểu 1A) |  |  |  |  | X |
| b) | Trữ lượng các loại rừng phân theo mục đích sử dụng (Biểu 1B) |  |  |  |  | X |
| c) | Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý (Biểu 2A) |  |  |  |  | X |
| d) | Trữ lượng rừng phân theo loại chủ quản lý (Biểu 2B) |  |  |  |  | X |
| e) | Tổng hợp độ che phủ rừng (Biểu 3) |  |  |  |  | X |
| - | Huyện 1 |  |  |  |  | X |
| - | Huyện ... |  |  |  |  | X |
| g) | Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi (Biểu 4A) |  |  |  |  | X |
| h) | Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi (Biểu 4B) |  |  |  |  | X |
| i) | Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp (Biểu 5) |  |  |  |  | X |
| k) | Bản đồ thành quả tổng điều tra kiểm kê rừng tỉnh Lai Châu |  |  |  |  | X |
| ... | ..... |  |  |  |  | X |
| 4.1.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  |  |  |  | X |
| ... | ... |  |  |  |  |  |  |
| **4.1.2** | **Kết quả tổng hợp điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc** | Website kiểm lâm về Kết quả điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc (NFIS) |  |  |  |  |  |
| a) | *Diện tích các loại rừng và đất lâm nghiệp phân theo mục đích sử dụng (Biểu 1A)* |  |  |  |  | X |
| b) | *Trữ lượng các loại rừng phân theo mục đích sử dụng (Biểu 1B)* |  |  |  |  | X |
| c) | *Diện tích rừng và đất lâm nghiệp phân theo loại chủ quản lý (Biểu 2A)* |  |  |  |  | X |
| d) | *Trữ lượng rừng phân theo loại chủ quản lý (Biểu 2B)* |  |  |  |  | X |
| e) | *Tổng hợp độ che phủ rừng (Biểu 3)* |  |  |  |  | X |
| g) | *Diện tích rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi (Biểu 4A)* |  |  |  |  | X |
| h) | *Trữ lượng rừng trồng phân theo loài cây và cấp tuổi (Biểu 4B)* |  |  |  |  | X |
| i) | *Tổng hợp tình trạng quản lý diện tích rừng và đất lâm nghiệp (Biểu 5)* |  |  |  |  | X |
| k) | Bản đồ thành quả tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc |  |  |  |  | X |
| **4.2** | **Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng hàng năm** |  |  |  |  |  |  |
| ***4.2.1*** | ***Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng theo tỉnh (63 tỉnh)*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| 4.2.1.1 | Tỉnh Lai Châu |  |  |  |  |  |
| a) | Diện tích rừng và cây lâu năm (Biểu 1) |  |  |  | X |  |
| - | Huyện 1 |  |  |  | X |  |
| - | ..... Huyện n |  |  |  | X |  |
| b) | Diện tích rừng và cây lâu năm theo chủ quản lý (Biểu 2) |  |  |  | X |  |
| - | Huyện 1 |  |  |  | X |  |
| - | ..... Huyện n |  |  |  | X |  |
| c) | Diễn biến rừng và cây lâu năm theo các nguyên nhân (Biểu 3) |  |  |  | X |  |
| - | Huyện 1 |  |  |  | X |  |
| - | ..... Huyện n |  |  |  | X |  |
| d) | Tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng và cây lâu năm (Biểu 4) |  |  |  | X |  |
| - | Huyện 1 |  |  |  | X |  |
| - | ..... Huyện n |  |  |  | X |  |
| 4.2.1... | Tỉnh ... |  |  |  | X |  |
| 4.2.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  |  |  | X |  |
| ... | ... |  |  |  | X |  |
| ***4.2.2*** | ***Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc*** | Website kiểm lâm về diễn biến tài nguyên rừng toàn quốc (NFIS |  |  |  |  |  |
| a) | Diện tích rừng và cây lâu năm (Biểu 1) |  |  |  | X |  |
| b) | Diện tích rừng và cây lâu năm theo chủ quản lý (Biểu 2) |  |  |  | X |  |
| c) | Diễn biến rừng và cây lâu năm theo các nguyên nhân (Biểu 3) |  |  |  | X |  |
| d) | Tổng hợp diện tích và độ che phủ rừng và cây lâu năm (Biểu 4) |  |  |  | X |  |
| **4.3** | **Kết quả điều tra rừng toàn quốc (NFIMAP)** | **Viện điều tra quy hoạch rừng (FIPI)** |  |  |  |  |  |
| ***4.3.1*** | ***Kết quả điều tra chu kỳ 1*** |  |  |  |  | X |
| *4.3.1...* | *....* |  |  |  |  |  |
| ***3.3.2*** | ***Kết quả điều tra chu kỳ 2*** |  |  |  |  | X |
| *4.3.2...* | *.....* |  |  |  |  |  |
| ***4.3.3*** | ***Kết quả điều tra chu kỳ 3*** |  |  |  |  | X |
| *4.3.3...* | *...* |  |  |  |  |  |
| ***4.3.4*** | ***Kết quả điều tra chu kỳ 4*** |  |  |  |  |  |
| 4.3.4.1 | *Tổng diện tích rừng và tăng trưởng trữ lượng rừng theo tỉnh (Biểu ..)* |  |  |  |  | X |
| 4.3.4.2 | *Diện tích rừng phòng hộ và tăng trưởng trữ lượng theo tỉnh (Biểu ...)* |  |  |  |  | X |
| 4.3.4.3 | *Diện tích rừng đặc dụng và tăng trưởng trữ lượng theo tỉnh (Biểu ...)* |  |  |  |  | X |
| 4.3.4.4 | *Diện tích rừng sản xuất và tăng trưởng trữ lượng theo tỉnh (Biểu ...)* |  |  |  |  | X |
| 4.3.4.5 | *Tổng tăng trưởng trữ lượng của các loại rừng (Biểu ..)* |  |  |  |  | X |
| 4.3.4.6 | *Tỷ lệ rừng che phủ (Biểu ...)* |  |  |  |  | X |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Bảo vệ rừng – Forest protection** |  |  |  |  |  |  |
| ***5.1*** | ***Bảo vệ rừng của 63 tỉnh và thành phố*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| *5.1.1* | *Tỉnh Lai Châu* |  |  |  |  |  |
| *a)* | *Phá rừng* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ phá rừng (vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích rừng bị phá (ha) |  |  |  |  |  |
| *b)* | *Khai thác rừng trái phép* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ khai thác (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích khai thác (ha) |  |  |  |  |  |
| *c)* | *Vi phạm quy định PCCC rừng* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ vi phạm (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích rừng bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
| *d)* | *Số vụ vi phạm các quy định về quản lý động, thực vật hoang dã (Cites)* |  | X | X | X |  |
| *e)* | *Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *g)* | *Vi phạm chế biến gỗ và lâm sản (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *h)* | *Vi phạm khác (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *i)* | *Chống người thi hành công vụ* |  | X | X | X |  |
| - | Số Vụ (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Số người bị chết (Người) |  |  |  |  |  |
| - | Số người bị thương (Người) |  |  |  |  |  |
| *k)* | *Số vụ đã xử lý* |  | X | X | X |  |
| - | Xử lý hình sự (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Xử phạt hành chính (Vụ) |  |  |  |  |  |
| *l)* | *Diện tích rừng giảm* |  | X | X | X |  |
| - | Do chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ha) |  |  |  |  |  |
| - | Do bị thiệt hại (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích bị phá (ha) |  |  |  |  |  |
| - | Do các nguyên nhân khác (ha) |  |  |  |  |  |
| *m)* | *Thu nộp ngân sách (1000đ)* |  | X | X | X |  |
| *n)* | *Lâm sản tịch thu* |  | X | X | X |  |
| - | Gỗ tròn (m3) |  |  |  |  |  |
| - | Gỗ xẻ (m3) |  |  |  |  |  |
| 5.1... | Tỉnh ... |  | X | X | X |  |
| 5.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  | X | X | X |  |
| a) | ..... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***5.2*** | ***Bảo vệ rừng trên toàn quốc*** | **Vp 57 - Báo cáo 241** |  |  |  |  |  |
| *a)* | *Phá rừng* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ phá rừng (vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích rừng bị phá (ha) |  |  |  |  |  |
| *b)* | *Khai thác rừng trái phép* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ khai thác (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích khai thác (ha) |  |  |  |  |  |
| *c)* | *Vi phạm quy định PCCC rừng* |  | X | X | X |  |
| - | Số vụ vi phạm (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Diện tích rừng bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
| *d)* | *Số vụ vi phạm các quy định về quản lý động, thực vật hoang dã (Cites)* |  | X | X | X |  |
| *e)* | *Vận chuyển, buôn bán lâm sản trái phép (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *g)* | *Vi phạm chế biến gỗ và lâm sản (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *h)* | *Vi phạm khác (Vụ)* |  | X | X | X |  |
| *i)* | *Chống người thi hành công vụ* |  | X | X | X |  |
| - | Số Vụ (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Số người bị chết (Người) |  |  |  |  |  |
| - | Số người bị thương (Người) |  |  |  |  |  |
| *k)* | *Số vụ đã xử lý* |  | X | X | X |  |
| - | Xử lý hình sự (Vụ) |  |  |  |  |  |
| - | Xử phạt hành chính (Vụ) |  |  |  |  |  |
| *l)* | *Diện tích rừng giảm* |  | X | X | X |  |
| - | Do chuyển đổi mục đích sử dụng đất (ha) |  |  |  |  |  |
| - | Do bị thiệt hại (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích bị phá (ha) |  |  |  |  |  |
| - | Do các nguyên nhân khác (ha) |  |  |  |  |  |
| *m)* | *Thu nộp ngân sách (1000đ)* |  | X | X | X |  |
| *n)* | *Lâm sản tịch thu* |  | X | X | X |  |
| - | Gỗ tròn (m3) |  |  |  |  |  |
| - | Gỗ xẻ (m3) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Phát triển rừng – Forest development** |  |  |  |  |  |  |
| ***6.1*** | ***Phát triển rừng của 63 tỉnh/thành phố*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| *6.1.1* | *Tỉnh Lai Châu* |  |  | *X* | *X* |  |
| a) | Chuẩn bị cây giống trồng rừng |  |  |  |  |  |
| - | Cây con trồng rừng (triệu cây) |  |  |  |  |  |
| - | Hạt giống trồng rừng (kg) |  |  |  |  |  |
| b) | Diện tích trồng rừng tập trung *(ha)* |  |  | X | X |  |
| *-* | *Trồng rừng ĐD* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Trồng rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Trồng rừng sản xuất* |  |  |  |  |  |
|  | *Trồng mới* |  |  |  |  |  |
|  | *Trồng lại sau khai thác* |  |  |  |  |  |
| c) | Diện tích trồng rừng thay thế (ha) |  |  | X | X |  |
| d) | Số lượng cây phân tán được trồng |  |  | X | X |  |
| e) | Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt được cải tạo (ha) |  |  | X | X |  |
| g) | Diện tích rừng trồng được chăm sóc (ha) |  |  | X | X |  |
| *-* | *Rừng đặc dụng* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng Sản xuất* |  |  |  |  |  |
| h) | Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh |  |  | X | X |  |
| *-* | *Khoanh nuôi mới* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Khoanh nuôi chuyển tiếp* |  |  |  |  |  |
| i) | Diện tích rừng được khoán bảo vệ (ha) |  |  | X | X |  |
| *-* | *Rừng đặc dụng* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng Sản xuất* |  |  |  |  |  |
| 6.1... | Tỉnh .... |  |  | X | X |  |
| 6.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  |  | X | X |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| ***6.2*** | ***Phát triển rừng trên toàn quốc*** | **Vp 57 - Báo cáo 241** |  |  |  |  |  |
| a) | Chuẩn bị cây giống trồng rừng |  |  | X | X |  |
| - | Cây con trồng rừng (triệu cây) |  |  |  |  |  |
| - | Hạt giống trồng rừng (kg) |  |  |  |  |  |
| b) | Diện tích trồng rừng tập trung *(ha)* |  |  | X | X |  |
| *-* | *Trồng rừng ĐD* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Trồng rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Trồng rừng sản xuất* |  |  |  |  |  |
|  | *Trồng mới* |  |  |  |  |  |
|  | *Trồng lại sau khai thác* |  |  |  |  |  |
| c) | Diện tích trồng rừng thay thế (ha) |  |  | X | X |  |
| d) | Số lượng cây phân tán được trồng |  |  | X | X |  |
| e) | Diện tích rừng tự nhiên nghèo kiệt được cải tạo (ha) |  |  | X | X |  |
| g) | Diện tích rừng trồng được chăm sóc (ha) |  |  | x | x |  |
| *-* | *Rừng đặc dụng* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng Sản xuất* |  |  |  |  |  |
| h) | Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh |  |  | X | X |  |
| *-* | *Khoanh nuôi mới* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Khoanh nuôi chuyển tiếp* |  |  |  |  |  |
| i) | Diện tích rừng được khoán bảo vệ (ha) |  |  | X | X |  |
| *-* | *Rừng đặc dụng* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng PH* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Rừng Sản xuất* |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Sử dụng rừng – Forest utilization** |  |  |  |  |  |  |
| ***7.1*** | ***Sử dụng rừng của 63 tỉnh/thành phố*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Tỉnh Lai Châu |  |  |  |  |  |
| a) | Sản lượng gỗ khai thác |  |  | X | X |  |
| *-* | *Khai thác gỗ từ rừng tự nhiên* |  |  |  |  |  |
|  | Khai thác chính (m3) |  |  |  |  |  |
|  | Khai thác tận dụng, tận thu (m3) |  |  |  |  |  |
| - | *Khai thác gỗ từ rừng trồng tập trung* |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích khai thác trắng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Sản lượng khai thác (m3) |  |  |  |  |  |
| *b)* | *Khai thác gỗ từ vườn rừng, cây trồng phân tán* (m3) |  |  | X | X |  |
| *c)* | *Khai thác gỗ cao su* (m3) |  |  | X | X |  |
| 7.1... | Tỉnh ... |  |  |  |  |  |
| 7.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***7.2*** | ***Sử dụng rừng trên toàn quốc*** | **Vp 57 - Báo cáo 241** |  |  |  |  |  |
| a) | Sản lượng gỗ khai thác |  |  | X | X |  |
| *-* | *Khai thác gỗ từ rừng tự nhiên* |  |  |  |  |  |
|  | Khai thác chính (m3) |  |  |  |  |  |
|  | Khai thác tận dụng, tận thu (m3) |  |  |  |  |  |
| - | *Khai thác gỗ từ rừng trồng tập trung* |  |  |  |  |  |
|  | Diện tích khai thác trắng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | Sản lượng khai thác (m3) |  |  |  |  |  |
| *b)* | *Khai thác gỗ từ vườn rừng, cây trồng phân tán* (m3) |  |  | X | X |  |
| *c)* | *Khai thác gỗ cao su* (m3) |  |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Bảo tồn rừng – Forest conservation** |  |  |  |  |  |  |
| ***8.1*** | ***Rừng đặc dụng thuộc Tỉnh quản lý*** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| 8.1.1 | Tỉnh Lai Châu |  |  |  |  |  |
| a) | Số lượng các khu RĐD theo phân loại |  |  |  | X |  |
| - | Vườn quốc gia |  |  |  |  |  |
| - | Khu dự trữ thiên nhiên |  |  |  |  |  |
| - | Khu bảo tồn loài-sinh cảnh |  |  |  |  |  |
| - | Khu bảo vệ cảnh quan |  |  |  |  |  |
| - | Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học |  |  |  |  |  |
| b) | Diện tích các khu RĐD theo phân loại |  |  |  | X |  |
| - | Vườn quốc gia |  |  |  |  |  |
| - | Khu dự trữ thiên nhiên |  |  |  |  |  |
| - | Khu bảo tồn loài-sinh cảnh |  |  |  |  |  |
| - | Khu bảo vệ cảnh quan |  |  |  |  |  |
| - | Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học |  |  |  |  |  |
| c) | Thông tin giám sát bảo tồn rừng theo phân loại: Vườn Quốc Gia, Khu dự trữ thiên nhiện, Khu bảo tồn loài và sinh cảnh, khu bảo vệ cảnh quan, Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Số vụ khai thác gỗ và lâm sản trái phép (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * Vi phạm quy định PCCC rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Số vụ vi phạm (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo tồn ĐDSH*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Giám sát các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Giám sát các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và cứu hộ động vật hoang dã |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |
|  | ***Quản lý ranh giới và diện tích khu RĐD*** |  |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Diện tích chặt phá cây rừng và xâm lấn, phá hoại một đám rừng. |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích chuyển diện tích khu RĐD sang mục đích sử dụng khác. |  |  |  |  |  |
|  | * Thay đổi ranh giới và diện tích khu RĐD. |  |  |  |  |  |
|  | ***Hoạt động dịch vụ và sử dụng tài nguyên của khu RĐD.*** |  | X | X | X |  |
|  | * Loại tài nguyên rừng sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày và sinh kế của người dân. |  | X | X |  |  |
|  | * Phương thức, số lượng tài nguyên rừng bị khai thác. |  |  |  | X |  |
|  | * Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc khai thác, sử dụng tài nguyên khu RĐD đối với sinh hoạt, sinh kế, thu nhập của các người dân. |  |  |  | X |  |
|  | * Sự tham gia thực hiện các dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường rừng của khu RĐD, cơ chế chia sẻ lợi ích, cơ chế đồng quản lý giữa các bên. |  |  |  | X |  |
|  | * Giáo dục môi trường |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hợp tác quốc tế và các dự án bảo tồn |  |  |  |  |  |  |
| 8.1... | Tỉnh ... |  |  |  |  |  |  |
| 8.1.63 | Tỉnh Cà Mau |  |  |  |  |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ***8.2.*** | ***Rừng đặc dụng thuộc Trung ương quản lý*** |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.1 | Vườn Quốc Gia Tam Đảo |  | **Tổ thông tin VQG** |  |  |  |  |
| a) | Diện tích các phân khu theo phân loại |  |  |  |  |  |
| - | Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt |  |  |  | **X** |  |
| - | Phân khu phục hồi sinh thái |  |  |  | **X** |  |
| - | Phân khu hành chính và du lich |  |  |  | **X** |  |
| - | Vùng đệm |  |  |  | **X** |  |
| b) | Thông tin giám sát bảo tồn rừng theo phân loại |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Số vụ khai thác gỗ và lâm sản trái phép (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * Vi phạm quy định PCCC rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Số vụ vi phạm (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo tồn ĐDSH*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Giám sát các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Giám sát các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và cứu hộ động vật hoang dã |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |
|  | ***Quản lý ranh giới và diện tích khu RĐD*** |  |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Diện tích chặt phá cây rừng và xâm lấn, phá hoại một đám rừng. |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích chuyển diện tích khu RĐD sang mục đích sử dụng khác. |  |  |  |  |  |
|  | * Thay đổi ranh giới và diện tích khu RĐD. |  |  |  |  |  |
|  | ***Hoạt động dịch vụ và sử dụng tài nguyên của khu RĐD.*** |  | X | X | X |  |
|  | * Loại tài nguyên rừng sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày và sinh kế của người dân. |  | X | X |  |  |
|  | * Phương thức, số lượng tài nguyên rừng bị khai thác. |  |  |  | X |  |
|  | * Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc khai thác, sử dụng tài nguyên khu RĐD đối với sinh hoạt, sinh kế, thu nhập của các người dân. |  |  |  | X |  |
|  | * Sự tham gia thực hiện các dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường rừng của khu RĐD, cơ chế chia sẻ lợi ích, cơ chế đồng quản lý giữa các bên. |  |  |  | X |  |
|  | * Giáo dục môi trường |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hợp tác quốc tế và các dự án bảo tồn |  |  |  |  |  |  |
| 8.2.2 | Vườn Quốc Gia Ba Vì |  | **Tổ thông tin VQG** | **X** | **X** | **X** |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| 8.2.3 | Vườn Quốc Gia Cúc Phương |  | **Tổ thông tin VQG** | **X** | **X** | **X** |  |
| .... | .... |  |  |  |  |  |
| 8.2.4 | Vườn Quốc Gia Bạch Mã |  | **Tổ thông tin VQG** | **X** | **X** | **X** |  |
| ... | ..... |  |  |  |  |  |
| 8.2.5 | Vườn Quốc Gia Cát Tiên |  | **Tổ thông tin VQG** | **X** | **X** | **X** |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| 8.2.6 | Vườn Quốc Gia Yok Don |  | **Tổ thông tin VQG** | **X** | **X** | **X** |  |
| ... | ... |  |  |  |  |  |
| ***8.3*** | ***Thông tin giám sát bảo tồn rừng trên toàn quốc*** | **Vụ Bảo tồn thiên nhiên (VNFOREST)** |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Số vụ khai thác gỗ và lâm sản trái phép (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * Vi phạm quy định PCCC rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Số vụ vi phạm (Vụ) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng bị cháy (ha) |  |  |  |  |  |
|  | ***Bảo tồn ĐDSH*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Giám sát các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Giám sát các loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm |  |  |  |  |  |
|  | * Các hoạt động liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học và cứu hộ động vật hoang dã |  |  |  |  |  |
|  | * Hoạt động nghiên cứu |  |  |  |  |  |
|  | ***Quản lý ranh giới và diện tích khu RĐD*** |  | **X** | **X** | **X** |  |
|  | * Diện tích chặt phá cây rừng và xâm lấn, phá hoại một đám rừng. |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích chuyển diện tích khu RĐD sang mục đích sử dụng khác. |  |  |  |  |  |
|  | * Thay đổi ranh giới và diện tích khu RĐD. |  |  |  |  |  |
|  | ***Hoạt động dịch vụ và sử dụng tài nguyên của khu RĐD.*** |  | X | X | X |  |
|  | * Loại tài nguyên rừng sử dụng cho sinh hoạt hàng ngày và sinh kế của người dân. |  | X | X |  |  |
|  | * Phương thức, số lượng tài nguyên rừng bị khai thác. |  |  |  | X |  |
|  | * Hiệu quả kinh tế, xã hội, môi trường của việc khai thác, sử dụng tài nguyên khu RĐD đối với sinh hoạt, sinh kế, thu nhập của các người dân. |  |  |  | X |  |
|  | * Sự tham gia thực hiện các dịch vụ du lịch, dịch vụ môi trường rừng của khu RĐD, cơ chế chia sẻ lợi ích, cơ chế đồng quản lý giữa các bên. |  |  |  | X |  |
|  | * Giáo dục môi trường |  |  |  |  |  |  |
|  | * Hợp tác quốc tế và các dự án |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Chế biến, thương mại - Processing, trading** |  |  |  |  |  |  |
| *9.1* | *Chế biến, thương mại lâm sản của 63 tỉnh/thành phố* |  |  |  |  |  |  |
| *9.1.1* | *Tỉnh Lai Châu* |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| *a)* | *Gỗ nguyên liệu chế biến (tr.đồng)* |  |  | X | X |  |
| *b)* | *Giá trị tiêu thụ sản phẩm gỗ* |  |  | X | X |  |
| - | Sản phẩm qua chế biến thô (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm qua chế biến tinh (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *c)* | *Gỗ nguyên liệu nhập khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Khối lượng (m3) |  |  |  |  |  |
| - | Giá trị (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *d)* | *Xuất khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Gỗ qua chế biến thôn (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm gỗ (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm mây, tre đan xuất khẩu (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *e)* | *Nhập khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Sản phẩm gỗ |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm ngoài gỗ (Mây, tre đan) |  |  |  |  |  |
| **9.1....** |  |  |  |  |  |  |
| **9.1.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| **...** | **....** |  |  |  |  |  |
| **9.2** | *Chế biến, thương mại lâm sản trên phạm vi toàn quốc* | **VP 57 - VNFOREST** |  |  |  |  |  |
| *a)* | *Gỗ nguyên liệu chế biến (tr.đồng)* |  |  | X | X |  |
| *b)* | *Giá trị tiêu thụ sản phẩm gỗ* |  |  | X | X |  |
| - | Sản phẩm qua chế biến thô (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm qua chế biến tinh (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *c)* | *Gỗ nguyên liệu nhập khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Khối lượng (m3) |  |  |  |  |  |
| - | Giá trị (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *d)* | *Xuất khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Gỗ qua chế biến thôn (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm gỗ (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm mây, tre đan xuất khẩu (tr.đồng) |  |  |  |  |  |
| *e)* | *Nhập khẩu* |  |  | X | X |  |
| - | Sản phẩm gỗ |  |  |  |  |  |
| - | Sản phẩm ngoài gỗ (Mây, tre đan) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Các tổ chức quản lý rừng – Organizations for forest management** |  |  |  |  |  |  |
| ***10.1*** | ***Doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước quản lý rừng trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.1.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * Tổng số doanh nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  | X | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất LN trả lại địa phương |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích khoán cho HGĐ |  |  |  |  |  |
|  | * + Số hộ nhận khoán |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích khoán cho cộng đồng |  |  |  |  |  |
|  | * + Số cộng đồng nhận khoán |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |
|  | * Lao động (người) |  |  | X | X |  |
|  | * + Tổng số cán bộ, nhân viên |  |  |  |  |  |
|  | * + Số người quản lý |  |  |  |  |  |
|  | * + Số lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn chủ sở hữu |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn điều lệ |  |  | X | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  | X | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm (theo quy và theo năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Nộp ngân sách nhà nước |  |  | X | X |  |
| **10.1...** | **Tỉnh ...** |  |  |  |  |  |  |
| **10.1.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |
| ***10.2*** | ***Doanh nghiệp lâm nghiệp nhà nước quản lý rừng trên toàn quốc*** | ***Vụ quản lý SXLN - VNFOREST*** |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng số doanh nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  | X | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất LN trả lại địa phương |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích khoán cho HGĐ |  |  |  |  |  |
|  | * + Số hộ nhận khoán |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích khoán cho cộng đồng |  |  |  |  |  |
|  | * + Số cộng đồng nhận khoán |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |
|  | * Lao động (người) |  |  | X | X |  |
|  | * + Tổng số cán bộ, nhân viên |  |  |  |  |  |
|  | * + Số người quản lý |  |  |  |  |  |
|  | * + Số lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn chủ sở hữu |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn điều lệ |  |  | X | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  | X | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm (theo quy và theo năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Nộp ngân sách nhà nước |  |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10.3*** | ***Doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân quản lý rừng trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.3.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * Tổng số doanh nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  | X | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |
|  | * Lao động (người) |  |  | X | X |  |
|  | * + Tổng số nhân viên |  |  |  |  |  |
|  | * + Số người quản lý |  |  |  |  |  |
|  | * + Số lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn chủ sở hữu |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn điều lệ |  |  | X | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  | X | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm |  |  | X | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Nộp thuế các loại |  |  | X | X |  |
| **10.1...** | **Tỉnh ...** |  |  |  |  |  |
| **10.1.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| **10.4** | **Doanh nghiệp lâm nghiệp tư nhân quản lý rừng trên toàn quốc** | **Vụ quản lý SXLN - Vụ quản lý DN - MARD** |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng số doanh nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  | X | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |
|  | * Lao động (người) |  |  | X | X |  |
|  | * + Tổng số nhân viên |  |  |  |  |  |
|  | * + Số người quản lý |  |  |  |  |  |
|  | * + Số lao động trực tiếp |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn chủ sở hữu |  |  | X | X |  |
|  | * Vốn điều lệ |  |  | X | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  | X | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm |  |  | X | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  | X | X |  |
|  | * Nộp thuế các loại |  |  | X | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10.5*** | ***Doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.5.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * *Tổng số doanh nghiệp chế biến gỗ* |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp TNHH |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp cổ phần |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp tư nhân: |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | * Công suất tiêu thụ nguyên liệu gỗ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ tròn tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ xẻ tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ MDF tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * Sản phẩm chế biến gỗ |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng sản |  |  |  |  |  |
|  | * + Tổng giá trị sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | * + Giá trị xuất khẩu |  |  |  |  |  |
| **10.5...** | **Tỉnh ...** |  |  |  |  |  |
| **10.5.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| ***10.6*** | ***Doanh nghiệp chế biến lâm sản trên toàn quốc*** | ***Vụ quản lý SXLN - Cục chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối*** |  |  |  |  |  |
|  | * *Tổng số doanh nghiệp chế biến gỗ* |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp nhà nước |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp TNHH |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp cổ phần |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp tư nhân: |  |  |  |  |  |
|  | * + Số doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: |  |  |  |  |  |
|  | * Công suất tiêu thụ nguyên liệu gỗ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ tròn tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ xẻ tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng gỗ MDF tiêu thụ/năm báo cáo |  |  |  |  |  |
|  | * Sản phẩm chế biến gỗ |  |  |  |  |  |
|  | * + Khối lượng sản |  |  |  |  |  |
|  | * + Tổng giá trị sản xuất |  |  |  |  |  |
|  | * + Giá trị xuất khẩu |  |  |  |  |  |
| ***10.7*** | ***Ban quản lý rừng phòng hộ trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * Tổng số BQL rừng phòng hộ |  |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng diện tích được giao; |  |  |  |  | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị chuyển đổi MĐSD; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất chưa sử dụng; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất đã giao cho địa phương; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất đã giao khoán: |  |  |  |  | X |  |
|  | * Khoán bảo vệ cho hộ gia đình; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Khoán bảo vệ cho cộng đồng; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Khoán theo hình thức khác; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Các nguồn thu tài chính: |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Ngân sách Trung ương; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Ngân sách địa phương; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Vốn tự có; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Nguồn khác; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác gỗ; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác tre nứa; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác lâm sản khác; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Dịch vụ môi trường rừng; |  |  |  |  | X |  |
| **10.7...** | **Tỉnh ...** |  |  |  |  |  |  |
| **10.7.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |  |
| **...** | **....** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10.8*** | ***Ban quản lý rừng phòng hộ trên toàn quốc*** | ***Vụ quản lý SXLN - VNFOREST*** |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng số BQL rừng phòng hộ |  |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng diện tích được giao; |  |  |  |  | X |  |
|  | * Thông tin về tổng diện tích quản lý (ha) |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất trống chưa có rừng |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Đất khác (đất NN, phi NN, v.v..) |  |  |  |  |  |  |
|  | * Thông tin về quản lý đất lâm nghiệp |  |  |  | X | X |  |
|  | * + Diện tích đất LN có QSD đất |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất cho thuê |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất liên doanh, liên kết |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị lấn chiếm |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất tranh chấp |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất bị chuyển đổi MĐSD; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất chưa sử dụng; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất đã giao cho địa phương; |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất đã giao khoán: |  |  |  |  | X |  |
|  | * Khoán bảo vệ cho hộ gia đình; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Khoán bảo vệ cho cộng đồng; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Khoán theo hình thức khác; |  |  |  |  |  |  |
|  | * Các nguồn thu tài chính: |  |  |  |  |  |  |
|  | * + Ngân sách Trung ương; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Ngân sách địa phương; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Vốn tự có; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Nguồn khác; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác gỗ; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác tre nứa; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Khai thác lâm sản khác; |  |  |  |  | X |  |
|  | * + Dịch vụ môi trường rừng; |  |  |  |  | X |  |
| ***10.9*** | ***Trang trại lâm nghiệp trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.9.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * Tổng số trang trại lâm nghiệp |  |  |  | X |  |
|  | * Diện tích đất lâm nghiệp được giao quản lý (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * + Diện tích rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất không có rừng (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * Diện tích đất được cấp QSD đất (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * Số lao động bình quân/trang trại (người) |  |  |  | X |  |
|  | * Số vốn lưu động bình quân/trang trại(tr.đ) |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  |  | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm |  |  |  | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  |  | X |  |
|  | * Nộp thuế các loại |  |  |  |  |  |
| **10.9....** | **Tỉnh ....** |  |  |  |  |  |
| **10.9.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| **10.10** | **Trang trại lâm nghiệp trên toàn quốc** | **Vụ quản lý SXLN (VNFOREST) - Tổng cục T.kê (MPI)** |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng số trang trại lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích đất lâm nghiệp được giao quản lý (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * + Diện tích rừng tự nhiên (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * + Diện tích rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất không có rừng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích đất được cấp QSD đất (ha) |  |  |  | X |  |
|  | * Số lao động bình quân/trang trại (người) |  |  |  | X |  |
|  | * Số vốn lưu động bình quân/trang trại(tr.đ) |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng tài sản |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng doanh thu |  |  |  | X |  |
|  | * Lợi nhuận trong năm |  |  |  | X |  |
|  | * Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/năm) |  |  |  | X |  |
|  | * Nộp thuế các loại |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***10.11*** | ***Chủ rừng nhỏ (HGĐ) trên địa bàn 63 tỉnh thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **10.11.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
|  | * Tổng số chủ rừng nhỏ (HGĐ) |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao quản lý (ha) |  |  |  | **X** |  |
|  | * + Diện tích rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất không có rừng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích đất được cấp QSD đất (ha) |  |  |  | **X** |  |
|  | * Số lao động bình quân/chủ rừng nhỏ (người) |  |  |  | **X** |  |
|  | * Thu nhập bình quân,chủ rừng nhỏ/năm (Tr.đ/năm) |  |  |  | **X** |  |
| **10.11....** | **Tỉnh ....** |  |  |  |  |  |
| **10.11.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| **10.11** | **Chủ rừng nhỏ (HGĐ) trên toàn quốc** | **Vụ quản lý SXLN (VNFOREST) - Tổng cục T.kê (MPI)** |  |  |  |  |  |
|  | * Tổng số chủ rừng nhỏ (HGĐ) |  |  |  | X |  |
|  | * Tổng diện tích đất lâm nghiệp được giao quản lý (ha) |  |  |  | **X** |  |
|  | * + Diện tích rừng tự nhiên (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích rừng trồng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * + Diện tích đất không có rừng (ha) |  |  |  |  |  |
|  | * Diện tích đất được cấp QSD đất (ha) |  |  |  | **X** |  |
|  | * Số lao động bình quân/chủ rừng nhỏ (người) |  |  |  | **X** |  |
|  | * Thu nhập bình quân,chủ rừng nhỏ/năm (Tr.đ/năm) |  |  |  | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Các nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng** |  |  |  |  |  |  |
| ***11.1*** | ***Các nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| **11.1.1** | **Tỉnh Lai Châu** |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| a) | Nguồn vốn ngân sách TW |  |  |  | X |  |
| *-* | *Chương trình 30a* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Ngoài CT 30a* |  |  |  |  |  |
| b) | Nguồn vốn ODA |  |  |  | X |  |
| c) | Nguồn vốn của địa phương (Tỉnh) |  |  |  | X |  |
| d) | Nguồn từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng |  |  |  | X |  |
| e) | Nguồn vốn từ DN (Nhà nước và tư nhân) |  |  |  | X |  |
| g) | Nguồn khác |  |  |  | X |  |
| **11.1....** | **Tỉnh ....** |  |  |  |  |  |
| **11.1.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |
| ***11.2*** | ***Các nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng toàn quốc*** | **VP 57 - QĐ 241** |  |  |  |  |  |
| a) | Nguồn vốn ngân sách TW |  |  |  | X |  |
| *-* | *Chương trình 30a* |  |  |  |  |  |
| *-* | *Ngoài CT 30a* |  |  |  |  |  |
| b) | Nguồn vốn ODA |  |  |  | X |  |
| c) | Nguồn vốn của địa phương (Tỉnh) |  |  |  | X |  |
| d) | Nguồn từ Quỹ dịch vụ môi trường rừng |  |  |  | X |  |
| e) | Nguồn vốn từ DN (Nhà nước và tư nhân) |  |  |  | X |  |
| g) | Nguồn khác |  |  |  | X |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Dịch vụ môi trường rừng (PFES)** |  |  |  |  |  |  |
| ***12.1*** | ***Dịch vụ môi trường trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố*** |  |  |  |  |  |  |
| 12.1.1 | Tỉnh Lai Châu |  | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| a) | Số tiền thu từ bên sử dụng DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| - | Số tiền đã thu |  |  |  |  |  |
| - | Số tiền còn phải thu |  |  |  |  |  |
| b) | Số tiền đã chi trả cho chủ rừng |  |  | **X** | **X** |  |
| c) | Diện tích rừng được ký hợp đồng khoán bảo vệ từ Quỹ DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| d) | Diện tích rừng được ký hợp đồng khoanh nuôi tái sinh từ Quỹ DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| e) | Số hộ hoặc nhóm hộ được nhận tiền |  |  | **X** | **X** |  |
| **11.1....** | **Tỉnh ....** |  |  |  |  |  |
| **11.1.63** | **Tỉnh Cà Mau** |  |  |  |  |  |
| ... | .... |  |  |  |  |  |  |
| ***12.2*** | ***Dịch vụ môi trường trên toàn quốc*** | **VP 57 - VNFF** |  |  |  |  |  |
| a) | Số tiền thu từ bên sử dụng DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| - | Số tiền đã thu |  |  |  |  |  |
| - | Số tiền còn phải thu |  |  |  |  |  |
| b) | Số tiền đã chi trả cho chủ rừng |  |  | **X** | **X** |  |
| c) | Diện tích rừng được ký hợp đồng khoán bảo vệ từ Quỹ DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| d) | Diện tích rừng được ký hợp đồng khoanh nuôi tái sinh từ Quỹ DVMTR |  |  | **X** | **X** |  |
| e) | Số hộ hoặc nhóm hộ được nhận tiền |  |  | **X** | **X** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Kinh tế - Tài chính lâm nghiệp – Forest economic/finance** | **VP 57, Tổng cục T.kê và TT nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp, Viện KHLN VN** |  |  |  |  |  |
| *13.1* | *Chỉ số kinh tế ngành lâm nghiệp* |  |  | X | X |  |
|  | Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo phân ngành kinh tế |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị sản xuất lâm nghiệp theo CLPTLN |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm (VA) theo phân ngành kinh tế |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm theo CLPTLN (quản lý ngành) |  |  |  |  |  |
|  | Cơ cấu giá trị tăng thêm của ngành lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - Cơ cấu VA theo phân ngành KT/GDP (%) |  |  |  |  |  |
|  | - Cơ cấu VA theo CLPTLN/GDP (%) |  |  |  |  |  |
|  | Tốc độ tăng trưởng của sản xuất lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo phân ngành kinh tế (%) |  |  |  |  |  |
|  | - Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất theo CLPTLN/GDP |  |  |  |  |  |
|  | - Tốc độ tăng trưởng VA theo phân ngành KT/GDP (%) |  |  |  |  |  |
|  | - Tốc độ tăng trưởng VA theo CLPTLN/GDP (%) |  |  |  |  |  |
| *13.2* | *Chỉ số cấu thành giá trị kinh tế ngành* |  |  | X | X |  |
| **a)** | Theo phân ngành kinh tế |  |  |  |  |  |
|  | GTSX khâu trồng và chăm sóc rừng |  |  |  |  |  |
|  | GTSX khai thác gỗ và lâm sản khác ngoài gỗ |  |  |  |  |  |
|  | GTSX thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |  |  |  |  |  |
|  | GTSX hoạt động dịch vụ Lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu trồng và chăm sóc rừng |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu khai thác gỗ và lâm sản khác ngoài gỗ |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu dịch vụ Lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
| **b)** | Theo Chiến lược PTLN |  |  |  |  |  |
|  | GTSX khâu trồng và chăm sóc rừng |  |  |  |  |  |
|  | GTSX khai thác gỗ và lâm sản khác ngoài gỗ |  |  |  |  |  |
|  | GTSX thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |  |  |  |  |  |
|  | GTSX hoạt động dịch vụ Lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | GTSX dịch vụ môi trường rừng |  |  |  |  |  |
|  | GTSX chế biến gỗ (mã ngành 16) |  |  |  |  |  |
|  | GTSX giường tủ bàn ghế (mã 310) |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu trồng và chăm sóc rừng |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu khai thác gỗ và lâm sản khác ngoài gỗ |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu dịch vụ Lâm nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu dịch vụ môi trường rừng |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu chế biến gỗ (mã ngành 16) |  |  |  |  |  |
|  | Giá trị tăng thêm ở khâu sản xuất giường tủ bàn ghế (mã 310) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Hợp tác quốc tế - International cooperation** | **Vụ HTQT (VNFOREST) và BQL dự án LN** |  |  |  |  |  |
| *14.1* | *Hệ thống văn bản công ước quốc tế* |  |  |  |  |  |
|  | Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng (CITES) |  |  |  |  |  |
|  | Công ước của liên hiệp quốc về đa dạng sinh học (UNCBD) |  |  |  |  |  |
|  | Công ước liên hiệp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) |  |  |  |  |  |
|  | Công ước khung của liên hiệp quốc về Biến đổi khí hậu (UNFCCC) |  |  |  |  |  |
|  | Công ước về các vùng đất ngập nước (RAMSAR) |  |  |  |  |  |
|  | Giảm phát thải từ giảm phá rừng và suy thoái rừng (REDD+) |  |  |  |  |  |
|  | Tổ chức quốc tế về gỗ nhiệt đới (ITTO) |  |  |  |  |  |
|  | Đánh giá tài nguyên rừng toàn cầu của FAO (FRA) |  |  |  |  |  |
| *14.2* | *Dự án hợp tác quốc tế* |  |  |  |  |  |
|  | Tên dự án |  |  |  |  |  |
|  | Lĩnh vực hoạt động |  |  |  |  |  |
|  | Nhà tài trợ |  |  |  |  |  |
|  | Tổng vốn tài trợ (USD) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng vốn đối ứng (USD) |  |  |  |  |  |
|  | Tổng vốn(USD) |  |  |  |  |  |
|  | Sản phẩm chính |  |  |  |  |  |
|  | Bài học kinh nghiệm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Hệ thống báo cáo – Reporting system** | VNFOREST | **Tổ thông tin cấp tỉnh** |  |  |  |  |
| 16.1 | Báo cáo hoạt động bảo vệ rừng (tháng, quí và năm) |  |  |  |  |  |  |
| 16.2 | Báo cáo trọng điểm cháy, phá rừng (Quick report) |  |  |  |  |  |  |
| 16.3 | Báo cáo diễn biến rừng |  |  |  |  |  |  |
| 16.4 | Báo cáo giao đất, quản lý nương rẫy |  |  |  |  |  |  |
| 16.5 | Báo cáo tổng điều tra kiểm kê rừng |  |  |  |  |  |  |
| 16.6 | Báo cáo theo quyết định 241 (Bảo vệ và phát triển rừng) |  |  |  |  |  |  |
| 16.7 | Báo cáo giám sát bảo tổn (tháng, quí và năm) |  |  |  |  |  |  |
| 16.8 | Báo cáo CITES (Quí và năm) |  |  |  |  |  |  |