|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN****TỈNH BẮC GIANG**––––––Số: 11/UBND-TN  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**–––––––––––––––––––––––– *Bắc Giang, ngày 31 tháng 8 năm 2023* |

**CHỈ THỊ**

**Về chấn chỉnh và chỉ đạo một số biện pháp**

**tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh**

Thời gian qua, công tác quản lý đất lâm nghiệp (bao gồm đất nông lâm trường và đất có nguồn gốc nông lâm trường) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết diện tích đất đai của các công ty nông lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng đã được thiết lập hồ sơ và cấp giấy chứng nhận; việc quản lý, sử dụng đất đã dần đi vào nền nếp, bước đầu phát huy hiệu quả. Song bên cạnh đó, công tác này vẫn còn bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế, điển hình là: việc đo đạc, cắm mốc ranh giới một số ban quản lý rừng, công ty lâm nghiệp chưa hoàn thành; một số công ty nông lâm nghiệp còn buông lỏng quản lý, để xảy ra lấn chiếm đất đai phức tạp với các hộ sử dụng đất liền kề nhưng chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu; một số chính quyền cấp xã và cấp huyện chưa thực sự quan tâm tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý ngăn chặn tình trạng tranh chấp đất đai; nhiều diện tích đất thu hồi từ các công ty nông lâm nghiệp đã bàn giao cho địa phương nhưng thời gian dài chưa có biện pháp quản lý theo đúng quy định; việc đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các địa phương, các công ty nông lâm nghiệp trong triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao của các cơ quan chuyên môn còn chưa thường xuyên, kịp thời…

Để chấn chỉnh tình trạng trên theo tinh thần Kết luận số 1584-KL/BCS ngày 29/8/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 1. Các Ban quản lý rừng, công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cần nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá, tự chỉnh đốn về tổ chức bộ máy và nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, nhân viên trong thực thi công tác quản lý, sử dụng đất, rừng, đất nông lâm trường đã được nhà nước giao hoặc cho thuê; phải khẩn trương rà soát lại, thiết lập hệ thống bản đồ và hồ sơ kỹ thuật phản ánh chính xác, đầy đủ theo đúng hiện trạng ranh giới các loại đất, ranh giới đất thuộc trong phạm vi quản lý, các diện tích đất cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng chồng lấn; các trường hợp ranh giới sử dụng đất thuộc phạm vi quản lý chưa lập đo đạc, cắm mốc, thiết lập hồ sơ đất đai thì phải khẩn trương tổ chức thực hiện ngay, không để kéo dài (*báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tình hình, kết quả thực hiện* ***nội dung này trước ngày 15/10/2023***,*đồng thời từ nay**hàng tháng các đơn vị phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo công tác quản lý đất, rừng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố*).

 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với việc tham mưu UBND tỉnh các biện pháp quản lý việc sử dụng rừng của các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh theo pháp luật về lâm nghiệp; phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định kỹ lưỡng các dự án có sử dụng rừng, các dự án giao đất, cho thuê đất rừng mà trên đất có rừng tự nhiên đảm bảo việc chuyển mục đích, giao đất, cho thuê đất, rừng đúng quy định pháp luật.

 - Chỉ đạo các Ban Quản lý rừng, các Công ty nông lâm nghiệp do tỉnh quản lý chấn chỉnh và thực hiện nghiêm các biện pháp quản lý rừng và đất rừng. Các trường hợp người đứng đầu yếu kém, buông lỏng quản lý cần phối hợp với Sở Nội vụ làm việc, kiểm điểm, đề xuất xử lý trách nhiệm và thay thế kịp thời.

 - Đôn đốc các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát, phê duyệt phương án sử dụng đất trên cơ sở xác định rõ vị trí, ranh giới, diện tích đất theo từng loại đất, hình thức, thời hạn sử dụng đất; hoàn thiện hồ sơ giao đất, cho thuê đất theo hướng đảm bảo cân đối giữa mô hình quản trị doanh nghiệp, mô hình sản xuất, nguồn lực lao động với diện tích đất giữ lại, mang lại nguồn thu tương xứng cho ngân sách, có tính đến đặc thù đối tượng sử dụng là người dân tại chỗ, đồng bào dân tộc ở vùng sâu, vùng xa.

 - Phối hợp chặt chẽ Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình tham mưu UBND tỉnh lập Đề án “*Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng*”.

 3. Sở Tài nguyên và Môi trường:

 - Kịp thời tham mưu UBND tỉnh các giải pháp tăng cường công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện tiếp nhận, xây dựng và phê duyệt phương án sử dụng quỹ đất do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp và các tổ chức chuyển đổi từ các nông, lâm trường quốc doanh bàn giao cho địa phương trong quá trình rà soát, sắp xếp; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định kỹ lưỡng các hồ sơ giao và cho thuê rừng trước khi trình UBND tỉnh quyết định (đặc biệt là các khu đất có rừng tự nhiên).

 - Khẩn trương tổ chức làm việc, phối hợp với các sở (như trên) và các công ty nông lâm nghiệp, các ban quản lý rừng để rà soát, thiết lập tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Đề án “*Tăng cường quản lý đối với đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh hiện do các công ty nông nghiệp, công ty lâm nghiệp không thuộc diện sắp xếp lại theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP, ban quản lý rừng và các tổ chức sự nghiệp khác, hộ gia đình, cá nhân sử dụng*” *(yêu cầu trình UBND tỉnh Đề án* ***trước ngày 20/10/2023***); chủ trì, đôn đốc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu tại Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 32) lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt Đề án làm cơ sở xây dựng các Thiết kế kỹ thuật - Dự toán chi tiết (TKKT-DT) để triển khai thực hiện ngay trong năm 2023.

 - Tổng hợp báo cáo kết quả đã thực hiện và tổng hợp, đánh giá, những vấn đề tồn tại, hạn chế, những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết, xử lý các vấn đề đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường và đề xuất giải pháp khắc phục theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 - Thực hiện tích hợp, cập nhật dữ liệu diện tích đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường vào cơ sở dữ liệu đất đai Trung ương theo quy đinh.

 4. Thanh tra tỉnh:

 - Thành lập Đoàn liên ngành tổ chức thanh tra tất cả các công ty nông lâm nghiệp, các Ban Quản lý rừng và trách nhiệm người đứng đầu một số địa phương trong công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo lộ trình phù hợp nhưng đảm bảo hoàn thành trong năm 2024 (*riêng các nội dung đã có chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện thì tiếp tục thực hiện đúng thời hạn quy định*).

 - Đôn đốc, giám sát thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra về đất nông lâm trường, đất có nguồn gốc nông lâm trường đã ban hành.

 5. Sở Tài chính: Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc xác định kinh phí, chủ trì tham mưu UBND tỉnh bố trí kịp thời ngân sách để thực hiện Đề án nêu trên và thực hiện các nhiệm vụ đã giao tại Nghị quyết số 22/NQ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường và Quyết định số 32/QĐ-TTg ngày 07 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ cũng như các nhiệm vụ chi khác phục vụ công tác quản lý đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật; trường hợp không cân đối được từ ngân sách địa phương thì cần khẩn trương tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Trung ương hỗ trợ kinh phí theo quy định và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 1490/BTNMT-CKĐKDTTĐĐ ngày 10/3/2023 (***báo cáo nội dung này trước ngày 20/10/2023*).**

 6. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cần cung cấp và có văn bản đôn đốc các cơ quan quân sự, công an của Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp cung cấp kịp thời cho các địa phương danh mục các vị trí sử dụng đất quốc phòng, an ninh thuộc trường hợp được phép cung cấp, tiếp cận theo quy định của pháp luật (riêng các tài liệu có chứa bí mật nhà nước phải được quản lý nghiêm, chặt chẽ theo đúng quy trình, thủ tục quy định), không để xảy ra tình trạng địa phương không nắm bắt được, dẫn đến thực hiện sai khi xem xét chấp thuận hoặc phê duyệt các dự án đầu tư trên địa bàn.

 7. UBND các huyện, thành phố:

 - Cần chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai nói chung, đặc biệt là đất lâm nghiệp trên địa bàn; tăng cường công tác xử lý vi phạm đối với các trường hợp lấn chiếm, tự ý sử dụng đất lâm nghiệp trái pháp luật; khẩn trương tổ chức thực hiện việc đo đạc, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất rừng theo đúng quy định pháp luật; chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn khẩn trướng kiểm kê, rà soát, nắm bắt lại toàn bộ hồ sơ địa chính liên quan đến phần đất lâm nghiệp trên địa bàn để có biện pháp quản lý phù hợp (các trường hợp cán bộ thiếu trách nhiệm, gây thất lạc hồ sơ quản lý đất đai phải kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân và có biện pháp xử lý nghiêm khắc);

 - Chủ động nắm bắt, giải quyết ngay từ khi mới phát sinh đối với các tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền (đặc biệt là tranh chấp giữa các hộ dân và tranh chấp giữa hộ dân với các ban quản lý rừng, công ty nông lâm nghiệp, tổ chức đã được nhà nước giao đất khác) không để hình thành “điểm nóng” khiếu kiện đông người, phức tạp gây mất ổn định, an ninh, trật tự an toàn xã hội; mọi trường hợp lấn chiếm, tranh chấp đất đai mà các công ty nông lâm nghiệp, ban quản lý rừng đã báo cáo, kiến nghị UBND huyện, UBND xã, thị trấn giải quyết thì UBND huyện phải chỉ đạo ngay UBND cấp xã nắm bắt và thiết lập hồ sơ xử lý, giải quyết kịp thời;

 - Chủ tịch UBND huyện, thành phố phải khẩn trương chỉ đạo thiết lập hồ sơ quản lý và đưa đất vào sử dụng theo pháp luật đối với phần diện tích đất rừng có quyết định của UBND tỉnh thu hồi từ công ty nông lâm nghiệp, Ban quản lý rừng bàn giao cho địa phương; trường hợp buông lỏng quản lý, để xảy ra lấn chiếm, tự ý chuyển mục đích sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng thì Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn có liên quan phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 Giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này, định kỳ 6 tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| ***Nơi nhận:***  | **KT. CHỦ TỊCH** **PHÓ CHỦ TỊCH****Lê Ô Pích** |