|  |  |
| --- | --- |
| **HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN****TỈNH KON TUM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /NQ-HĐND | *Kon Tum, ngày tháng 7 năm 2023* |

Dự thảo

# NGHỊ QUYẾT

**Về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong**

**công tác quản lý, bảo vệ rừng**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM**

**KHÓA XII KỲ HỌP THỨ 5**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;*

 *Trên cơ sở xem xét Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

 **Điều 1.** **Đánh giá kết quả thực hiện việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh**

Hội đồng nhân dân tỉnh cơ bản tán thành nội dung Báo cáo số 17/BC-ĐGS ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Đoàn giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh, với những nội dung chủ yếu sau đây:

**1. Kết quả đạt được:**

- Nhìn chung trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng nói chung và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng nói riêng. Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật được quan tâm thực hiện. Công tác tuần tra, kiểm soát lâm sản, kiểm tra rừng được tăng cường, thực hiện tốt công tác phối hợp với các tỉnh giáp ranh trong nước và nước bạn trong quản lý, bảo vệ rừng theo các cam kết, thỏa thuận đã ký kết; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác xử phạt vi phạm hành chính đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính đã có tác động tích cực, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

- Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã thành lập, kiện toàn Tổ quản lý bảo vệ rừng liên ngành các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Ban Bí thư Trung ương và Kế hoạch số 34-KH/TU ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV.

- Công tác trồng lại rừng sau vi phạm, trồng rừng thay thế cơ bản được các cấp chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện.

- Qua giám sát, nhiều đơn vị chủ rừng là các tổ chức kinh tế thực hiện việc khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng dân cư trên địa bàn, số tiền dịch vụ môi trường rừng được chi trả phù hợp; một số cộng đồng dân cư mong muốn được đơn vị giao khoán thêm diện tích bảo vệ rừng để tăng thu nhập.

**2. Hạn chế, bất cập**

Ngoài các hạn chế, bất cập đã nêu trong báo cáo của các cơ quan, đơn vị và địa phương, qua giám sát thực tế tại các huyện và làm việc với một số đơn vị, Hội đồng nhân dân tỉnh nhận thấy vẫn còn một số hạn chế, bất cập trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, cụ thể như sau:

- Vấn đề chồng lấn đất lâm nghiệp chưa được xử lý dứt điểm. Một số diện tích rừng do cấp xã quản lý còn xảy ra tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp làm nương rẫy([[1]](#footnote-1)).Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đã giao đất, giao rừng còn chậm([[2]](#footnote-2)), chồng chéo([[3]](#footnote-3)).

- Diện tích rừng chưa thực hiện bàn giao về các chủ rừng theo quy định của Luật lâm nghiệp và tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy còn nhiều([[4]](#footnote-4)). Một số địa phương, đơn vị gặp khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1047/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh([[5]](#footnote-5)).

- Hiện nay nhiều lâm phần các chủ rừng và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chưa được cắm mốc ranh giới trên bản đồ và thực địa([[6]](#footnote-6)); bên cạnh đó đa số cột mốc để phân định ranh giới trên thực địa bị hư hỏng, dẫn đến việc khó xác định được ranh giới đất, rừng được giao, gây khó khăn cho công tác quản lý, bảo vệ([[7]](#footnote-7)).

- Việc phê duyệt công bố hiện trạng rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng qua các năm còn chậm([[8]](#footnote-8)); số liệu công bố hiện trạng rừng chưa đồng bộ, thống nhất giữa các đơn vị chủ rừng và cơ quan chức năng.

- Đối với việc trồng lại rừng sau vi phạm: Diện tích buộc phải trồng lại rừng sau vi phạm cơ bản đã được khắc phục (*đạt 70,7% bao gồm những diện tích khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên)*([[9]](#footnote-9)). Qua giám sát thực tế, đối với những trường hợp vi phạm, các đơn vị chủ rừng đã thực hiện bằng việc xã hội hóa cây giống, hỗ trợ cây giống và kết hợp với người vi phạm đào hố thực hiện việc trồng lại rừng([[10]](#footnote-10)). Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: đối tượng vi phạm không có khả năng trồng lại rừng, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; một số diện tích không phát hiện đối tượng vi phạm hoặc đang tạm đình chỉ điều tra; một số diện tích rừng được trồng lại xen với các loại cây khác như cây mì, cà phê… cây trồng lại chậm phát triển([[11]](#footnote-11)); một số diện tích trồng sát với nương rẫy người dân dễ bị lấn chiếm([[12]](#footnote-12)); công tác quản lý, bảo vệ diện tích rừng chưa chặt chẽ([[13]](#footnote-13)).

- Đối với trồng rừng thay thế: Qua giám sát, còn đơn vị thực hiện việc trồng rừng thay thế chưa đúng với phương án thiết kế kỹ thuật và dự toán được cấp thẩm quyền phê duyệt([[14]](#footnote-14)). Một số diện tích trồng cây sinh trưởng chậm([[15]](#footnote-15)); mật độ trồng thưa so với thiết kế kỹ thuật theo phương án được duyệt([[16]](#footnote-16)).

- Việc cho tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuê rừng để sản xuất lâm nghiệp; sản xuất lâm, nông, ngư nghiệp kết hợp; kinh doanh du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.... còn gặp vướng mắc về giá cho thuê rừng.([[17]](#footnote-17))

- Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh([[18]](#footnote-18)) tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023,việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh đã được chi trả đầy đủ([[19]](#footnote-19)), tuy nhiên đối với các chủ rừng là Ủy ban nhân dân xã, thị trấn và các đơn vị tổ chức, vẫn còn phải trả là 136.416,37 triệu đồng([[20]](#footnote-20)). Bên cạnh đó, việc chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cư nhận khoán còn chủ rừng thực hiện chưa đồng bộ([[21]](#footnote-21)).

- Hiện nay, một số Công ty TNHH MTV lâm nghiệp([[22]](#footnote-22)) đang gặp vướng mắc đối với việc chi trả nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng đã tạm ứng từ Quỹ bảo vệ và phát triển rừngtỉnhđể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rừng năm 2021 trong thời gian chưa triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

**3. Nguyên nhân hạn chế, bất cập**

**3.1. Nguyên nhân khách quan:**

- Diện tích rừng phân bố trên địa bàn rộng, chia cắt; lực lượng Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng còn mỏng nên khó khăn trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm. Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thu nhập thấp, các chế độ đãi ngộ khác còn hạn chế([[23]](#footnote-23)).

- Hiện nay, theo quy định Luật lâm nghiệp và các văn bản liên quan, chưa có quy định cụ thể về giá cho thuê rừng, vì vậy việc thực hiện cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc([[24]](#footnote-24)).

- Đời sống của người dân địa phương sống liền rừng và ven rừng còn nhiều khó khăn, đa phần lực lượng lao động không có việc làm ổn định. Một số đối tượng vi phạm có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không có điều kiện để thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Năm 2020 là năm kết thúc của giai đoạn 2014-2020 bố trí kinh phí để thực hiện chính sách theo Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ([[25]](#footnote-25)). Vì vậy, năm 2021 Trung ương không hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định 2242/QĐ-TTg; để đảm bảo công tác quản lý bảo vệ rừng trong năm 2021 của các công ty *(trong khi chờ Trung ương hỗ trợ kinh phí)*, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thống nhất sử dụng nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng([[26]](#footnote-26)) tạm ứng cho các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Sa Thầy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai để hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng tự nhiên tạm dừng khai thác theo Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 5157/BTC-TCDN ngày 22 tháng 5 năm 2022, *“Bộ Tài chính đã đề nghị địa phương chủ động sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện chính sách trên, ngân sách trung ương không hỗ trợ. Trường hợp khó khăn đề nghị địa phương báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (cơ quan chủ trì xây dựng chính sách) xem xét xử lý theo quy định.”.*

**3.2. Nguyên nhân chủ quan:**

- Một số cơ quan chức năng, chính quyền địa phương *(nhất là chính quyền cấp xã)* chưa thể hiện hết vai trò, trách nhiệm, chưa kịp thời nắm bắt, theo dõi trong công tác quản lý diện tích rừng được cấp thẩm quyền giao; để xảy ra tình trạng người dân lấn chiếm, phá rừng làm nương rẫy.

- Công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương, đơn vị chủ rừng còn chưa chặt chẽ, chưa đồng bộ, thống nhất, cụ thể: tham mưu trình cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định giao đất, giao rừng chưa phù hợp với thực tế; chậm trong việc cập nhật theo dõi diễn biến rừng, công bố hiện trạng rừng, số liệu chưa khớp đúng giữa các chủ rừng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện trồng rừng thay thế chưa đảm bảo theo phương án thiết kế ban đầu.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý, bảo vệ rừng đối với các cấp, các ngành có nơi, có lúc chưa thực sự sâu sát, chưa thường xuyên và chưa quyết liệt.

- Nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân chưa cao, chưa thực hiện đảm bảo đầy đủ quyết định xử phạt của cơ quan có thẩm quyền.

- Việc chậm công bố hiện trạng rừng năm 2022 tại các huyện, thành phố, nên ảnh hưởng đến quá trình xác định diện tích rừng được chi trả DVMTR cho các chủ rừng.

**Điều 2. Kiến nghị, đề xuất giải pháp thực hiện**

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch trồng rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, bất cập đã nêu tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này. Xác định cụ thể trách nhiệm từng cơ quan, đơn vị; thời gian hoàn thành đối với những công việc cụ thể và kế hoạch thực hiện đối với những nội dung mang tính giải pháp mà Hội đồng nhân dân tỉnh đã nêu và kiến nghị. Báo cáo tiến độ thực hiện Nghị quyết về Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh *(qua Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh)* **trước ngày 01 tháng 3 năm 2024** để giám sát theo quy định.

3. Chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị là chủ rừng tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

3.1. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 13-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Kế hoạch số 34-KH/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV. Cụ thể triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, kiến nghị, đề xuất đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tại Báo cáo số 251-BC/TU ngày 19 tháng 4 năm 2023([[27]](#footnote-27)).

3.2. Tăng cường chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp, điều tra, truy tố, xử lý dứt điểm các vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp đã được phát hiện; đồng thời khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện khắc phục hậu quả đối với các diện tích buộc trồng lại rừng theo quy định; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện theo quyết định xử phạt vi phạm cấp thẩm quyền đã ban hành; thực hiện nghiệm thu đối với các diện tích trồng lại theo đúng quy trình lâm sinh.

3.3. Chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, các chủ rừng, cộng đồng dân cư và mọi người dân đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; đặc biệt nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong giám sát và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

3.4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, đảm bảo công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp được thi hành thống nhất, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật.

3.5. Nâng cao chất lượng trong công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán trồng rừng thay thế của các chủ rừng đảm bảo chặt chẽ, đồng bộ; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, nghiệm thu theo quy định của tại Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022([[28]](#footnote-28)).

3.6. Quản lý, sử dụng, thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng, tiền trồng rừng thay thế, các nguồn vốn hỗ trợ thuộc ngân sách trung ương, ngân sách địa phương đảm bảo đúng quy định.

3.7. Chỉ đạo Sở, ban ngành nâng cao chất lượng công tác tham mưu thẩm định, phê duyệt, chuyển mục đích sử dụng rừng, sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các dự án liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, kịp thời báo cáo giải quyết, xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tránh việc chạy theo nhà đầu tư. Quản lý, giám sát chặt chẽ các dự án có chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; kiên quyết đình chỉ, thu hồi đối với các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng có sai phạm hoặc có nguy cơ gây thiệt hại lớn về rừng, môi trường sinh thái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của Nhân dân.

3.8. Chỉ đạo thực hiện việc kiểm kê rừng năm 2024 chặt chẽ, đồng bộ, trong đó giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn trong thời gian qua; đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu về đất lâm nghiệp tại Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ([[29]](#footnote-29)) và tình hình thực tế của địa phương.

3.9. Tiếp tục kiến nghị với Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến “quy định cụ thể về giá cho thuê rừng”; theo dõi việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ trong thời gian đến, để kịp thời triển khai thực hiện việc cho thuê rừng đảm bảo quy định.

3.10. Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Xác định rõ cơ quan, đơn vị chủ trì, chịu trách nhiệm chính; cơ quan, đơn vị phối hợp trên từng địa bàn, khu vực quản lý. Nghiên cứu, có chế tài xử lý trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

3.11. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, cơ quan chức năng, các đơn vị tổ chức được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ các hoạt động quản lý, bảo vệ rừng; phát huy vai trò trách nhiệm của chủ rừng; các chủ rừng là tổ chức cần xem xét tăng cường việc khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng dân cư trên địa bàn; chủ động tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện, ngăn chặn, báo cáo kịp thời các nguy cơ, các hành vi vi phạm.

- Triển khai thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Rà soát, nắm chắc thông tin các đối tượng phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật để xử lý kịp thời. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị địa phương trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn.

- Nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò, quyền và nghĩa vụ các chủ rừng, thực hiện việc thu hồi rừng theo quy định pháp luật, nhất là đối với các chủ rừng sử dụng rừng không đúng mục đích, cố ý không thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước hoặc vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật về lâm nghiệp.

- Chỉ đạo các đơn vị chủ rừng rà soát, điều chỉnh Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 đảm bảo quy định và phù hợp với tình hình thực tế sau khi được cấp thẩm quyền thực hiện bàn giao diện tích rừng, đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng. Thường xuyên phát động phong trào toàn dân tham gia quản lý bảo vệ rừng và tố giác các hành vi vi phạm; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 2 Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Giao Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động theo dõi, kịp thời đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh **trước ngày 15 tháng 3 năm 2024**.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động quần chúng, đoàn viên, hội viên trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện và giám sát việc thực hiện.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum Khóa XII Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày ... tháng 7 năm 2023./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Ủy ban Thường vụ Quốc hội;- Chính phủ;- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;- Ban Công tác đại biểu quốc hội;- Thường trực Tỉnh ủy;- Thường trực HĐND tỉnh;- Ủy ban nhân dân tỉnh; - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;- Ban Nội chính Tỉnh ủy; Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy;- Đại biểu HĐND tỉnh;- Các Ban HĐND tỉnh;- Văn phòng Tỉnh ủy;- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;- Văn phòng UBND tỉnh;- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố;- Báo Kon Tum; - Đài PT-TH tỉnh;- Cổng thông tin điện tử tỉnh;- Lưu: VT, CTHĐ. | **CHỦ TỊCH****Dương Văn Trang** |

1. Huyện Sa Thầy, Kon Plong, Ia H’Drai. [↑](#footnote-ref-1)
2. Huyện Kon Plong, Đăk Glei và các đơn vị chủ rừng là Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp. [↑](#footnote-ref-2)
3. UBND huyện Đăk Glei đã cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình bị chồng lấn, trình lắp, cấp sai chủ thể đang quản lý, sử dụng đất trên lâm phần quản lý của BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh. [↑](#footnote-ref-3)
4. Theo số liệu theo dõi diễn biến rừng năm 2022, hiện nay tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp do UBND cấp xã đang quản lý 194.584,01 ha, chiếm 24,9% tổng diện tích toàn tỉnh. [↑](#footnote-ref-4)
5. \* Khó khăn, vướng mắc theo báo cáo của các đơn vị:

- Việc giao đất, giao rừng do cấp xã đang quản lý cho các Ban quản lý rừng và các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp chưa thể hiện bằng Quyết định cụ thể của cấp thẩm quyền nên dẫn đến khó khăn trong việc triển khai thực hiện trên thực địa.

- Chồng lấn diện tích rừng đã giao cho các tổ chức, hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư đang quản lý bảo vệ và 2.359,51 ha (trong đó huyện Ngọc Hồi: 0,3 ha; huyện Kon Plông: 2.290,27 ha; huyện Đắk Glei: 68,94 ha).

- Đã cấp giấy chứng nhận sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân là 9,79 ha (huyện Đắk Glei).

- Diện tích nằm trong kế hoạch GĐGR năm 2022 là 1.314,01 ha (huyện Kon Plông).

- Diện tích rừng nhỏ lẻ và không đủ tiêu chí thành rừng là 1.019,17 ha (trong đó: huyện Kon Rẫy 37,95 ha; huyện Ngọc Hồi: 82,28 ha; huyện Kon Plông: 291 ha; huyện Tu Mơ Rông 600,13 ha và huyện Đắk Glei là 7,81 ha)

- Diện tích người dân đang sản xuất nông nghiệp và trồng cây lâu năm là 2.599,31 ha (huyện Kon Plong 2.507,18 ha; huyện Đắk Glei 92.13 ha) [↑](#footnote-ref-5)
6. Chủ yếu là các diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý phân bố manh mún, nằm xen kẽ với các diện tích đất sản xuất nông nghiệp, nương rẫy. [↑](#footnote-ref-6)
7. Huyện Sa Thầy, Ia H’Drai, Đăk Glei, Kon Plong, Đăk Tô. [↑](#footnote-ref-7)
8. Năm 2019: Công bố tại Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Năm 2020: Công bố tại Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 02 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Năm 2021: Công bố tại Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Năm 2022: Công bố tại Quyết định số 156/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh. [↑](#footnote-ref-8)
9. Chi tiết tại Biểu số 04 kèm theo Báo cáo. [↑](#footnote-ref-9)
10. Trên cơ sở, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy(), Ủy ban nhân dân tỉnh() đã chỉ đạo *“đối với các vụ vi phạm hủy hoại rừng không phát hiện các đối tượng vi phạm thì các tổ chức, cá nhân được giao quản lý bảo vệ rừng phải có Phương án trồng, khôi phục lại diện tích rừng bị phá trái pháp luật, kinh phí thực hiện do các đơn vị chủ rừng tự chịu trách nhiệm và không sử dụng ngân sách nhà nước; trong đó đặc biệt tập trung thực hiện việc trồng rừng, khắc phục hậu quả trên diện tích rừng bị hủy hoại trong các vụ án hình sự đang tạm đình chỉ điều tra”*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plong; Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Glei. [↑](#footnote-ref-11)
12. Huyện Ia H’Drai, Kon Plong. [↑](#footnote-ref-12)
13. Diện tích vi phạm đã khởi tố hình sự (nhưng đang trong quá trình tạm đình chỉ), chưa trồng lại rừng, tuy nhiên hiện trạng có khoảng 1,5 ha đã được người dân trồng cây bò ma (không rõ đối tượng cụ thể) (huyện Ia H’Drai). [↑](#footnote-ref-13)
14. Công ty lâm nghiệp Đăk Tô. [↑](#footnote-ref-14)
15. Ban quản lý VQG Chư Mom Ray đề xuất tăng thêm 01 năm chăm sóc đối với diện tích trồng rừng trồng rừng thay thế năm 2020 có cây sinh trưởng chậm (cây sao đen). [↑](#footnote-ref-15)
16. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Tô; Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sa Thầy [↑](#footnote-ref-16)
17. Từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2023, trên địa bàn tỉnh có 05 dự án/71,09 ha phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên vì hiện nay chưa có quy định cụ thể về giá cho thuê rừng nên đến nay các dự án có cho thuê rừng này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh chủ trương đầu tư và đưa phần diện tích rừng cho thuê ra khỏi phạm vi thực hiện Dự án. [↑](#footnote-ref-17)
18. Công văn số 210/QBVPTR-TCKT ngày 03 tháng 7 năm 2023 của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng về việc báo cáo bổ sung tình hình chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2022 phục vụ Báo cáo kết quả giám sát của Đoàn Giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh. [↑](#footnote-ref-18)
19. Tiền DVMTR năm 2022 đã chi trả cho các chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn với số tiền 51.070,85 triệu đồng. [↑](#footnote-ref-19)
20. Theo báo cáo của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, đơn vị đã ban hành Thông báo chi trả tiền cho các Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; đối với các chủ rừng có kiến nghị, sau khi hoàn thành kiểm tra, xác minh diện tích, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh sẽ phối hợp với liên ngành sớm tham mưu việc chi trả. [↑](#footnote-ref-20)
21. Công ty lâm nghiệp Đăk Tô chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng dân cự nhận khoản không chia theo lưu vực cung ứng dịch vụ môi trường rừng. [↑](#footnote-ref-21)
22. Công ty TNHH MTV lâm nghiệp: Sa Thầy, Ngọc Hồi, Ia H’Drai. [↑](#footnote-ref-22)
23. Qua làm việc với Ban quản lý VQG Chư Mom Ray, hiện nay lương của lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng rất thấp *(đại học: 4,6 triệu đồng/tháng/người; trung cấp: 3,8 triệu đồng/tháng/người)*, bên cạnh đó, các hợp đồng trên không có chế độ, chính sách hưởng ưu đãi nghề như lực lượng kiểm lâm. [↑](#footnote-ref-23)
24. Ủy ban nhân dân tỉnh đã có kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo đó vấn đề giá cho thuê rừng sẽ được cập nhật bổ sung trong Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ *(Văn bản số 1822/TCLN-KL ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Tổng cục Lâm nghiệp).* [↑](#footnote-ref-24)
25. Quyết định số 2242/QĐ-TTg ngày 11/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án Tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014 - 2020 [↑](#footnote-ref-25)
26. Nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011, 2012 còn tồn nhưng không xác định hoặc chưa xác định được đối tượng nhận và các nguồn hợp pháp khác [↑](#footnote-ref-26)
27. Báo cáo số 251-BC/TU ngày 19/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng” trên địa bàn tỉnh Kon Tum. [↑](#footnote-ref-27)
28. Thông tư số 25/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. [↑](#footnote-ref-28)
29. Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025 [↑](#footnote-ref-29)