|  |  |
| --- | --- |
| **UBND HUYỆN LAI VUNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  | *Lai Vung, ngày tháng 4 năm 2025* |
| Số: /CV-BCĐ |  |
| V/v mời dự tập huấn nghiệp vụ  Lập bảng kê Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Kính gửi: | - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Đồng Tháp;  - Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 huyện Lai Vung *(theo Quyết định số 127/QĐ-UBND-TL ngày 29/11/2024);*  - Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 huyện Lai Vung *(theo Quyết định số 290/QĐ-BCĐ ngày 03/12/2024);*  - Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp các xã, thị trấn; |

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09 tháng 4 năm 2025 của Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp về Kế hoạch thực hiện Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt cuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp trên địa bàn huyện, Ban chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp huyện Lai Vung kính mời các đồng chí đến tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ lập bảng kê Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 trên địa bàn huyện, với thành phần, thời gian, địa điểm như sau:

1. Thành phần

- Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 tỉnh Đồng Tháp (phụ trách huyện Lai Vung).

- Cấp huyện:

+ Thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 huyện Lai Vung *(theo Quyết định số 127/QĐ-UBND-TL ngày 29/11/2024);*

+ Thành viên Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp năm 2025 huyện Lai Vung *(theo Quyết định số 290/QĐ-BCĐ ngày 03/12/2024);*

- Cấp xã:

+ Đại diện Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp các xã, thị trấn (Công chức Văn phòng Thống kê).

+ Điều tra viên các khóm, ấp (số lượng theo công văn 55/CV-ĐTK ngày 15/4/2025 của Đội Thống kê số 8, kèm chi tiết số lượng) *(giao Ban chỉ đạo các xã, thị trấn tuyển chọn và mời).*

2. Thời gian: Lúc 7 giờ, 30 phút, ngày 24 tháng 4 năm 2025 (thứ Năm).

3. Địa điểm: Hội trường lớn Ủy ban nhân dân huyện.

\*Lớp tập huấn do Đội Thống kê số 8 chủ trì và chuẩn bị tài liệu.

Thông tin chi tiết liên hệ đồng chí Nguyễn Văn Hai, Đội trưởng Đội Thống kê số 8 qua SĐT: 0908.528.039 để được hướng dẫn.

Đề nghị các đồng chí tham dự đúng thành phần và thời gian quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** | **TRƯỞNG BAN** |
| - Như trên; |  |
| - CT, các PCT/UBND huyện; |  |
| - Đội Thống kê số 8;  - Lãnh đạo Văn phòng; CVQuỳnh;  - Tổ quản trị (đ/c Dũng); |  |
| - Lưu: VT, NCPhượng. |  |
|  | **PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN** |
|  | **Nguyễn Hữu Hiền** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Phụ lục.** | | | | |
| **SỐ LƯỢNG ĐIỀU TRA VIÊN LẬP BẢNG KÊ** | | | | |
| **TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP NĂM 2025** | | | | |
| *(Kèm theo Công văn số /CV-BCĐ ngày tháng 4 năm 2025 của BCĐ huyện)* | | | | |
| **STT** | **Tên xã** | **Tên khóm, ấp** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 1 | Thị trấn Lai Vung | Khóm 1 | 2 | 11 |
| 2 | Thị trấn Lai Vung | Khóm 2 | 3 |
| 3 | Thị trấn Lai Vung | Khóm 3 | 2 |
| 4 | Thị trấn Lai Vung | Khóm 4 | 2 |
| 5 | Thị trấn Lai Vung | Khóm 5 | 2 |
| 6 | Tân Dương | Ấp Tân Lộc A | 3 | 14 |
| 7 | Tân Dương | Ấp Tân Lộc B | 3 |
| 8 | Tân Dương | Ấp Tân Thuận A | 2 |
| 9 | Tân Dương | Ấp Tân Thuận B | 3 |
| 10 | Tân Dương | Ấp Hậu Thành | 3 |
| 11 | Hòa Thành | Ấp Tân Thạnh | 2 | 12 |
| 12 | Hòa Thành | Ấp Tân Thành | 3 |
| 13 | Hòa Thành | Ấp Tân Hòa | 3 |
| 14 | Hòa Thành | Ấp Tân Bình | 2 |
| 15 | Hòa Thành | Ấp Tân Long | 2 |
| 16 | Long Hậu | Ấp Long Thành A | 5 | 29 + 01 dự phòng |
| 17 | Long Hậu | Ấp Long Thuận | 3 |
| 18 | Long Hậu | Ấp Long Hòa | 3 |
| 19 | Long Hậu | Ấp Long Hưng 1 | 3 |
| 20 | Long Hậu | Ấp Long Hưng 2 | 4 |
| 21 | Long Hậu | Ấp Long Thành | 3 |
| 22 | Long Hậu | Ấp Long Khánh | 3 |
| 23 | Long Hậu | Ấp Long Khánh A | 3 |
| 24 | Long Hậu | Ấp Long Khánh B | 2 |
| 25 | Tân Phước | Ấp Tân Mỹ | 3 | 18 |
| 26 | Tân Phước | Ấp Tân Phú | 5 |
| 27 | Tân Phước | Ấp Tân Thạnh | 3 |
| 28 | Tân Phước | Ấp Tân Thuận | 4 |
| 29 | Tân Phước | Ấp Tân Quí | 3 |
| **STT** | **Tên xã** | **Tên khóm, ấp** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 30 | Hòa Long | Ấp Long Thành | 3 | 15 |
| 31 | Hòa Long | Ấp Long Bửu | 4 |
| 32 | Hòa Long | Ấp Long Phú | 3 |
| 33 | Hòa Long | Ấp Long Hội | 3 |
| 34 | Hòa Long | Ấp Long Bình | 2 |
| 35 | Tân Thành | Ấp Tân Khánh | 4 | 22 + 01 dự phòng |
| 36 | Tân Thành | Ấp Tân An | 2 |
| 37 | Tân Thành | Ấp Tân Định | 4 |
| 38 | Tân Thành | Ấp Tân Bình | 4 |
| 39 | Tân Thành | Ấp Tân Lợi | 2 |
| 40 | Tân Thành | Ấp Tân Lộc | 3 |
| 41 | Tân Thành | Ấp Tân Hưng | 3 |
| 42 | Long Thắng | Ấp Hòa Ninh | 3 | 18 |
| 43 | Long Thắng | Ấp Hòa Bình | 4 |
| 44 | Long Thắng | Ấp Long Định | 5 |
| 45 | Long Thắng | Ấp Thành Tấn | 2 |
| 46 | Long Thắng | Ấp Long An | 4 |
| 47 | Vĩnh Thới | Ấp Thới Mỹ 1 | 4 | 22 + 01 dự phòng |
| 48 | Vĩnh Thới | Ấp Thới Mỹ 2 | 4 |
| 49 | Vĩnh Thới | Ấp Hòa Khánh | 5 |
| 50 | Vĩnh Thới | Ấp Hòa Định | 4 |
| 51 | Vĩnh Thới | Ấp Thới Hòa | 5 |
| 52 | Tân Hòa | Ấp Tân Mỹ | 2 | 19 + 01 dự phòng |
| 53 | Tân Hòa | Ấp Hòa Định | 4 |
| 54 | Tân Hòa | Ấp Hòa Bình | 6 |
| 55 | Tân Hòa | Ấp Hòa Tân | 4 |
| 56 | Tân Hòa | Ấp Tân Thuận | 3 |
| 57 | Định Hòa | Ấp Định Mỹ | 2 | 13 |
| 58 | Định Hòa | Ấp Định Phong | 1 |
| 59 | Định Hòa | Ấp Định Tân | 1 |
| 60 | Định Hòa | Ấp Định Thành | 6 |
| 61 | Định Hòa | Ấp Định Phú | 3 |
|  |  |  |  |  |
| **STT** | **Tên xã** | **Tên khóm, ấp** | **Số lượng** | **Ghi chú** |
| 62 | Phong Hòa | Ấp Tân Bình | 2 | 25 + 01 dự phòng |
| 63 | Phong Hòa | Ấp Tân Phong | 3 |
| 64 | Phong Hòa | Ấp Tân Lợi | 5 |
| 65 | Phong Hòa | Ấp Tân An | 3 |
| 66 | Phong Hòa | Ấp Tân Phú | 2 |
| 67 | Phong Hòa | Ấp Tân Quới | 3 |
| 68 | Phong Hòa | Ấp Tân Thới | 2 |
| 69 | Phong Hòa | Ấp Tân Thạnh | 2 |
| 70 | Phong Hòa | Ấp Tân Hưng | 2 |
| 71 | Phong Hòa | Ấp Tân Thuận | 1 |