**Biểu 1: Khu vực và địa điểm thực hiện THT BTCĐ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Khu Bảo tồn** | **Số lượng THT thành lập năm 2018** | **Số lượng THT thành lập năm 2019** |
| KBT Sao la | 1 | 4 |
| KBT Phong Điền | 1 | 3 |
| VQG Bạch Mã | 1 | 3 |
| BQLRPH Bắc Hải Vân | 1 | 1 |
| **Tổng** | **4 THT** | 1. **THT** |

**Chi tiết về Khu vực và địa điểm thực hiện**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Khu bảo tồn** | **Địa điểm** | **Số lượng THT** | **Số người dự kiến** |
| Khu bảo tồn Sao La | Xã A Roàng, huyện A Lưới (thành lập năm 2018) | 01 |  |
|  | Xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy | 01 | 25 người |
|  | Xã Thượng Long, huyện Nam Đông | 01 | 25 người |
|  | Xã Thượng Quảng, huyện Nam Đông | 01 | 25 người |
|  | Xã Hương Nguyên, huyện A Lưới | 01 | 25 người |
| Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền | Xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (thành lập năm 2018) | 01 |  |
|  | Xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền | 01 | 25 người |
|  | Xã Hồng Vân, huyện A Lưới | 01 | 25 người |
|  | Xã Bắc Sơn, huyện A Lưới | 01 | 25 người |
| Vườn Quốc gia Bạch Mã | Xã Thượng Nhật, huyện Nam Đông (thành lập năm 2018) | 01 |  |
|  | Xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông | 01 | 25 người |
|  | Xã Hương Lộc, huyện Nam Đông | 01 | 25 người |
|  | Xã Hương Phú, huyện Nam Đông | 01 | 25 người |
| BQLRPH Bắc Hải Vân | Thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (thành lập năm 2018) | 01 |  |
|  | Xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc | 01 | 25 người |
| **Tổng cộng** |  | **15 THT** |  |

**Biểu 3. Thời gian thực hiện hoạt động THT BTCĐ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Thới gian**  **Hoạt động** | **Tháng 4/2019** | | | | **Tháng 5/2019** | | | | **Tháng 6/2019** | | | | **Tháng 7/2019** | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| 1. **Thành lập, ra mắt các THT BTCĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Công tác chuẩn bị (tham mưu văn bản làm việc với các xã, tham khảo tài liệu 4 THT đã thành lập…) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họp với các bên liên quan lựa chọn các THT BTCĐ (11 cuộc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lễ thành lập/ra mắt các THT BTCĐ tại các xã (11 cuộc) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Lập kế hoạch cho các THT BTCĐ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thu thập thông tin, dữ liệu và lập đề dự thảo đề cương kế hoạch cho các THT BTCĐ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội thảo lập kế hoạch cho các THT BTCĐ. (15 cuộc; 11 THT mới và 4 THT đã thành lập năm 2018) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thiện Kế hoạch cho các THT BTCĐ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Biểu 4. Khung thời gian thực hiện hoạt động THT TTTB**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hoạt động** | **4/2019** | | | | **5/2019** | | | | **6/2019** | | | | **7/2019** | | | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | T2 | T3 | T4 |
| **1. Thành lập các nhóm tuần tra thôn bản** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Họp với các bên liên quan lựa chọn các nhóm TTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lễ thành lập/ra mắt các nhóm TTTB tại các xã |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Lập kế hoạch tuần tra cho các nhóm** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thu thập thông tin, dữ liệu và lập đề dự thảo đề cương kế hoạch tuần tra. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hội thảo lập kế hoạch tuần tra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hoàn thiện Kế hoạch tuần tra của các nhóm TTTB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |