Phiếu số: 01/ĐTLN-THON

**PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN**

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP CỦA HỘ GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÔN

*(Không bao gồm thông tin nhận giao khoán)*

Thời điểm : 01/01/20….

|  |
| --- |
| Tỉnh/thành phố trực thuộc TW: *.......................................................................................* |
| Huyện/quận/thị xã/thành phố thuộc tỉnh: ........................................................................ |
| Xã/phường/thị trấn: .......................................................................................... |
| Thôn/ấp/bản:…………………………………………………………………………………… |
| Tổng số hộ gia đình trên địa bàn thôn:……………………….(hộ) |

**A. Diện tích rừng trồng mới trong 12 tháng qua**

**I. Rừng trồng mới nhóm thân gỗ**

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Mã sản phẩm gỗ\* | Tổng diện tích  (*Ha)* | Chia ra | | Loại rừng  1= Rừng sản xuất  2 = Rừng phòng hộ  3 =Rừng đặc dụng  4= Ngoài 3 loại rừng trên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hộ gia đình | Cộng đồng  dân cư |
| A | B | C | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: Cột C ghi theo mã sản phẩm gỗ của phụ lục số III*

**II. Rừng trồng mới nhóm tre, nứa và cây lâm nghiệp khác**

*Đơn vị tính: Ha*

| STT | Tên loại cây lâm nghiệp | Tổng diện tích | Chia ra | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hộ gia đình | Cộng đồng  dân cư |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Cây nhóm tre, nứa** |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |
| **II** | **Cây lâm nghiệp khác** |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |

**B. Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong 12 tháng qua** *Đơn vị tính: Ha*

| STT | Chỉ tiêu | Tổng diện tích | Chia ra | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hộ gia đình | Cộng đồng  dân cư |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **I** | **Chăm sóc rừng cây thân gỗ** |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |
| **II** | **Chăm sóc rừng tre, nứa** |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |
| **III** | **Chăm sóc rừng cây lâm nghiệp khác** |  |  |  |
| 1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |

**C. Diện tích rừng được khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh và bảo vệ trong 12 tháng qua**

*Đơn vị tính: Ha*

| STT | Chỉ tiêu | Tổng  số | *Chia ra* | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hộ gia  đình | Cộng đồng  dân cư |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
| **1** | **Khoanh nuôi, xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên** |  |  |  |
| 1.1 | Khoanh nuôi mới |  |  |  |
| 1.2 | Khoanh nuôi chuyển tiếp |  |  |  |
| **2** | **Diện tích rừng được bảo vệ** |  |  |  |
| 2.1 | Rừng sản xuất |  |  |  |
| 2.2 | Rừng phòng hộ |  |  |  |
| 2.3 | Rừng đặc dụng |  |  |  |
| 2.4 | Ngoài 3 loại rừng trên |  |  |  |

**D. Danh sách các hộ sản xuất cây giống lâm nghiệp trong 12 tháng qua**

| STT | Họ và tên chủ hộ | Diện tích ươm giống *(Ha)* | Sản xuất giống cây lâm nghiệp | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số cây giống  *(1000 cây)* | *Trong đó*: Bán ra | |
| Số cây  *(1000 cây)* | Doanh thu *(Triệu đồng)* |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng số** |  |  |  |  |

**E. Danh sách các hộ có diện tích rừng trồng được khai thác trong 12 tháng qua**

*(Bao gồm cả những hộ khai thác gỗ từ cây lâm nghiệp trọng điểm)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên chủ hộ | Tên sản phẩm gỗ khai thác | Mã sản phẩm gỗ\* | Nhóm gỗ khai thác\*\* | Diện tích  khai thác  *(Ha)* |
| A | B | C | D | E | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

*Ghi chú: \* Cột D ghi mã sản phẩm gỗ tương ứng ở cột C trong phụ lục III*

*\*\* Cột E ghi mã số từ 1 đến 8 tương ứng nhóm gỗ trong phụ lục III*

**F. Danh sách các hộ có diện tích cây lâm nghiệp trọng điểm trồng tập trung**

Tên cây lâm nghiệp trọng điểm thứ 1: …………………. Mã sản phẩm:…………………

*Đơn vị tính: Ha*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên chủ hộ | Diện tích hiện có tại thời điểm 01/01 | Diện tích gieo trồng trong 12 tháng qua | Diện tích thu hoạch trong 12 tháng qua |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |

Tên cây lâm nghiệp trọng điểm thứ 2: …………………. Mã sản phẩm:………………….

*Đơn vị tính: Ha*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên chủ hộ | Diện tích hiện có tại thời điểm 01/01 | Diện tích gieo trồng trong 12 tháng qua | Diện tích thu hoạch trong 12 tháng qua |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |

Tên cây lâm nghiệp trọng điểm thứ 3: …………………. Mã sản phẩm:………………….

*Đơn vị tính: Ha*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Họ và tên chủ hộ | Diện tích hiện có tại thời điểm 01/01 | Diện tích gieo trồng trong 12 tháng qua | Diện tích thu hoạch trong 12 tháng qua |
| A | B | 1 | 2 | 3 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Cộng** |  |  |  |

*Ghi chú: Ghi mã sản phẩm của cây thứ 1, 2, và 3 theo phụ lục số II*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | *Ngày..... tháng ...... năm 20…..*  **Điều tra viên**  *( Ký, ghi rõ họ tên )* |

Số điện thoại:………………….