E2.2.1 Thông tin về rừng tự nhiên ở cấp quốc gia

Loại thông tin: Tuân thủ (Respect) | Thuộc tính: Số liệu thống kê và bản đồ

- Nguồn từ FRMS

**BIỂU DIỆN TÍCH VÀ TỶ LỆ CHE PHỦ RỪNG CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG**

*Tính đến ngày 31/12/2021*

(Kèm theo Quyết định số: 2860 /QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng 7 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

| **Vùng** | **Tỉnh** | **Diện tích có rừng (ha)** | **Rừng tự nhiên (ha)** | **Rừng trồng (ha)** | **Tỷ lệ che phủ của rừng tự nhiên (%)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* |  |
| **Năm 2017[1]** | | | | | |
|  | **Toàn quốc** | **14415381.00** | **10236415.00** | **4178966.00** | **29.43** |
| Tây Bắc | Tổng | 1680558.00 | 1508728.00 | 34366.00 | 39.29 |
| Đông Bắc | Tổng | 3873457.00 | 2353555.00 | 1519902.00 | 33.92 |
| Sông Hồng | Tổng | 165884.00 | 91468.00 | 74416.00 | 3.32 |
| Bắc Trung Bộ | Tổng | 3098385.00 | 2225887.00 | 1744996.00 | 41.36 |
| Duyên Hải | Tổng | 2411528.00 | 1556962.00 | 170913.00 | 31.83 |
| Tây Nguyên | Tổng | 2553819.00 | 2223683.00 | 660274.00 | 40.03 |
| Đông Nam Bộ | Tổng | 974016.00 | 51536.00 | 458654.00 | 1.03 |
| Tây Nam Bộ | Tổng | 455368.00 | 128372.00 | 326998.00 | 1.38 |
| **Năm 2018[2]** | | | | | |
|  | **Toàn quốc** | **14491295** | **10255525** | **4235770** | **29.48** |
| Tây Bắc | Tổng | 1704168 | 1530833 | 173335 | 40.04 |
| Đông Bắc | Tổng | 3903648 | 2353991 | 1549658 | 33.78 |
| Sông Hồng | Tổng | 82544 | 45678 | 36867 | 3.33 |
| Bắc Trung Bộ | Tổng | 3103601 | 2222455 | 881146 | 41.28 |
| Duyên Hải | Tổng | 2410141 | 1563540 | 846601 | 31.96 |
| Tây Nguyên | Tổng | 2557322 | 2206975 | 350347 | 39.71 |
| Đông Nam Bộ | Tổng | 486719 | 257707 | 229012 | 10.29 |
| Tây Nam Bộ | Tổng | 243152 | 74347 | 168805 | 1.61 |
| **Năm 2019[3]** | | | | | |
|  | **Toàn quốc** | **14609220** | **10292434** | **4316786** | **29.51** |
| Tây Bắc | Tổng | 1757428 | 1562049 | 195379 | 40.46 |
| Đông Bắc | Tổng | 3925225 | 2365076 | 1560149 | 33.91 |
| Sông Hồng | Tổng | 82775 | 46099 | 36676 | 3.36 |
| Bắc Trung Bộ | Tổng | 3116921 | 2216455 | 900466 | 41.07 |
| Duyên Hải | Tổng | 2436689 | 1574500 | 862189 | 32.53 |
| Tây Nguyên | Tổng | 2559956 | 2191222 | 368734 | 39.31 |
| Đông Nam Bộ | Tổng | 480892 | 257157 | 223735 | 10.36 |
| Tây Nam Bộ | Tổng | 249335 | 79876 | 169459 | 1.73 |
| **Năm 2020[4]** | | | | | |
|  | **Toàn quốc** | **14677215** | **10279185** | **4398030** | **29.42** |
| Tây Bắc | Tổng | 1782210 | 1574797 | 207414 | 41.01 |
| Đông Bắc | Tổng | 3949249 | 2364934 | 1584315 | 33.71 |
| Sông Hồng | Tổng | 83328 | 46269 | 37059 | 3.43 |
| Bắc Trung Bộ | Tổng | 3126704 | 2205433 | 921271 | 40.45 |
| Duyên Hải | Tổng | 2443185 | 1570943 | 872242 | 32.43 |
| Tây Nguyên | Tổng | 2562205 | 2179794 | 382411 | 39.08 |
| Đông Nam Bộ | Tổng | 480107 | 257122 | 222985 | 10.40 |
| Tây Nam Bộ | Tổng | 250227 | 79893 | 170334 | 1.74 |
| **Năm 2021[5]** | | | | | |
|  | **Toàn quốc** | **14745201** | **10171757** | **4573444** | **28.99** |
| Tây Bắc | Tổng | 1808285 | 1584974 | 22331 | 41.25 |
| Đông Bắc | Tổng | 3970714 | 2331602 | 1639112 | 33.08 |
| Sông Hồng | Tổng | 83326 | 46326 | 37 | 3.44 |
| Bắc Trung Bộ | Tổng | 3131061 | 2201435 | 929625 | 40.32 |
| Duyên Hải | Tổng | 2451496 | 1566677 | 88482 | 32.23 |
| Tây Nguyên | Tổng | 2572701 | 2104097 | 468604 | 37.57 |
| Đông Nam Bộ | Tổng | 479871 | 257304 | 222566 | 10.41 |
| Tây Nam Bộ | Tổng | 247748 | 79341 | 168407 | 1.74 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ghi chú: |  |  |  |  |  |
| [1] Kèm theo Quyết định số 1187/QĐ-BNN-TCLN ngày 03/04/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | | | | | |
| Các tỉnh: Hà Nam. Bình Thuận. Quảng Nam. TP Hồ Chí Minh. Kiên Giang chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2017. số liệu được tổng hợp từ hiện trạng rừng năm 2016 | | | | | |
| [2] Kèm theo Quyết định số 911/QĐ-BNN-TCLN ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | | | | | |
| Các tỉnh: Bình Thuận. Đồng Nai. Bến Tre chưa báo cáo hiện trạng rừng năm 2018. số liệu được tổng hợp từ hiện trạng rừng năm 2017 | | | | | |
| [3] Kèm theo Quyết định số 1423/QĐ-BNN-TCLN ngày tháng năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | | | | | |
| [4] Kèm theo Quyết định số 1558 /QĐ-BNN-TCLN ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | | | | | |
| Số liệu của các tỉnh Thái Nguyên. Gia Lai. TP Hồ Chí Minh đến 31/12/2019 | | | | |  |
| [5] Kèm theo Quyết định số: 2860/QĐ-BNN-TCLN ngày 27 tháng 07 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn | | | | | |
| Các tỉnh Hà Nam. Thái Nguyên chưa công bố hiện trạng rừng năm 2021. sử dụng số liệu công bố hiện trạng rừng năm 2020 | | | | | |