MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA CẤP TỈNH
*(Kèm theo Nghị định số      /       /NĐ-CP ngày … tháng …năm …….. của Chính phủ)*

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ……………..--------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc---------------** |
| Số:         /QĐ-…… | *……, ngày ……   tháng……. năm ……* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …….**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHAN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Nghị định số    /      /NĐ-CP ngày ....tháng ....năm ... của Chính phủ quy định chi tiết về đất trồng lúa*

*Căn cứ Quyết định số  …………quy định về chức năng, nhiệm vụ của tỉnh, huyện….*

*Căn cứ Bản đăng ký Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm …… của các huyện;*

*Theo đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa (tỉnh, huyện) năm …..”.

*(Bản kế hoạch kèm theo)*

**Điều 2**……..

**Điều 3** …….

**Điều 4**……..

**PHỤ LỤC**

CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI TRÊN ĐẤT TRỒNG LÚA NĂM …….*(Ban hành kèm theo Quyết định số…… /QĐ-…… ngày … tháng… năm … của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh )*

**Bảng 1: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, trên địa bàn huyện ……….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi** | **Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)** | **Thời gian chuyển đổi** | **Số thửa, Tờ bản đồ số** | **Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn** |
| **Tổng diện tích** | **3 vụ lúa** | **2 vụ lúa** | **1 vụ lúa** |
| I | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
| 1 | Trồng cây hàng năm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trồng cây lâu năm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |
| …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
| 1 | Trồng cây hàng năm |  |  |  |  |  |  |  |
|   | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trồng cây lâu năm |  |  |  |  |  |  |  |
|   | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ………. |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Bảng 2: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi trên đất trồng lúa, trên địa bàn huyện ……….**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại cây trồng/ thủy sản chuyển đổi** | **Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)** | **Thời gian chuyển đổi** | **Số thửa, Tờ bản đồ số** | **Khu vực, cánh đồng/Ấp, thôn, bản, buôn** |
| **Tổng diện tích** | **3 vụ lúa** | **2 vụ lúa** | **1 vụ lúa** |
| I | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
| 1 | Trồng cây hàng năm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trồng cây lâu năm |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |
| …………. |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
| 1 | Trồng cây hàng năm |  |  |  |  |  |  |  |
|   | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Trồng cây lâu năm |  |  |  |  |  |  |  |
|   | …. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ………. |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Xã ……. (*ghi rõ tên xã*) |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |