**KẾ HOẠCH**

**Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi trên đất trồng lúa năm 2026**

**trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 30/11/2025*

*của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn)*

*Đơn vị tính: ha*

| **TT** | **Xã, phường** | **Diện tích đất lúa được chuyển đổi (ha)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng diện tích** | **Đất chuyên trồng lúa** | **Đất trồng lúa**  **còn lại** | |
| **Đất lúa 01 vụ** | **Đất lúa nương** |
|  | **Tổng số** | **875,89** | **413,35** | **462,54** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 747,99 | 401,95 | 346,04 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 85,14 | - | 85,14 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 42,76 | 11,40 | 31,36 | - |
|  | **Trong đó:** |  |  |  |  |
| **1** | **Phường Tam Thanh** | **3,00** | **1,00** | **2,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 2,00 | 1,00 | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **2** | **Phường Lương Văn Tri** | **9,00** | **2,00** | **7,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 9,00 | 2,00 | 7,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **3** | **Phường Kỳ Lừa** | **31,40** | **16,80** | **14,60** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 28,80 | 16,80 | 12,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 2,00 | - | 2,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,60 | - | 0,60 | - |
| **4** | **Phường Đông Kinh** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **5** | **Xã Thất Khê** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **6** | **Xã Đoàn Kết** | **23,10** | **12,00** | **11,10** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 22,00 | 12,00 | 10,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,10 | - | 0,10 | - |
| **7** | **Xã Tân Tiến** | **30,40** | **12,00** | **18,40** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 30,00 | 12,00 | 18,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,20 | - | 0,20 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,20 | - | 0,20 | - |
| **8** | **Xã Tràng Định** | **195,00** | **171,50** | **23,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 187,50 | 171,50 | 16,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 5,50 | - | 5,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 2,00 | - | 2,00 | - |
| **9** | **Xã Quốc Khánh** | **65,00** | **35,00** | **30,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 55,00 | 35,00 | 20,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 5,00 | - | 5,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 5,00 | - | 5,00 | - |
| **10** | **Xã Kháng Chiến** | **33,00** | **5,00** | **28,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 23,00 | 4,00 | 19,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 9,00 | - | 9,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 1,00 | 1,00 | - | - |
| **11** | **Xã Quốc Việt** | **29,00** | **4,00** | **25,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 23,00 | 3,00 | 20,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 5,00 | - | 5,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 1,00 | 1,00 | - | - |
| **12** | **Xã Bình Gia** | **48,00** | **30,00** | **18,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 48,00 | 30,00 | 18,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **13** | **Xã Tân Văn** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **14** | **Xã Hồng Phong** | **2,00** | **2,00** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 2,00 | 2,00 | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **15** | **Xã Hoa Thám** | **40,00** | **25,00** | **15,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 40,00 | 25,00 | 15,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **16** | **Xã Quý Hoà** | **0,58** | **0,29** | **0,29** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,58 | 0,29 | 0,29 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **17** | **Xã Thiện Hoà** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **18** | **Xã Thiện Thuật** | **7,50** | **-** | **7,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 7,50 | - | 7,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **19** | **Xã Thiện Long** | **11,00** | **6,50** | **4,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 11,00 | 6,50 | 4,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **20** | **Xã Bắc Sơn** | **1,00** | **-** | **1,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **21** | **Xã Hưng Vũ** | **0,50** | **-** | **0,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **22** | **Xã Vũ Lăng** | **2,20** | **-** | **2,20** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,70 | - | 1,70 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **23** | **Xã Nhất Hoà** | **14,00** | **-** | **14,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 10,00 | - | 10,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 4,00 | - | 4,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **24** | **Xã Vũ Lễ** | **0,80** | **0,80** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,80 | 0,80 | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **25** | **Xã Tân Tri** | **0,80** | **-** | **0,80** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,80 | - | 0,80 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **26** | **Xã Văn Quan** | **151,00** | **45,00** | **106,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 151,00 | 45,00 | 106,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **27** | **Xã Điềm He** | **0,30** | **-** | **0,30** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,30 | - | 0,30 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **28** | **Xã Yên Phúc** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **29** | **Xã Tri Lễ** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **30** | **Xã Tân Đoàn** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **31** | **Xã Khánh Khê** | **7,00** | **4,00** | **3,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 7,00 | 4,00 | 3,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **32** | **Xã Na Sầm** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **33** | **Xã Hoàng Văn Thụ** | **5,00** | **2,00** | **3,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 3,00 | - | 3,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 2,00 | 2,00 | - | - |
| **34** | **Xã Thuỵ Hùng** | **13,00** | **3,00** | **10,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 5,00 | - | 5,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 5,00 | - | 5,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 3,00 | 3,00 | - | - |
| **35** | **Xã Văn Lãng** | **1,54** | **0,36** | **1,18** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,54 | 0,36 | 0,18 | - |
| **36** | **Xã Hội Hoan** | **5,00** | **5,00** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 5,00 | 5,00 | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **37** | **Xã Lộc Bình** | **1,50** | **-** | **1,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **38** | **Xã Mẫu Sơn** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **39** | **Xã Na Dương** | **0,35** | **0,35** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,35 | 0,35 | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **40** | **Xã Lợi Bác** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **41** | **Xã Thống Nhất** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **42** | **Xã Xuân Dương** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **43** | **Xã Khuất Xá** | **0,20** | **-** | **0,20** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,20 | - | 0,20 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **44** | **Xã Đình Lập** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **45** | **Xã Thái Bình** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **46** | **Xã Châu Sơn** | **2,00** | **-** | **2,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 2,00 | - | 2,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **47** | **Xã Kiên Mộc** | **5,00** | **-** | **5,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 3,50 | - | 3,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,50 | - | 0,50 | - |
| **48** | **Xã Hữu Lũng** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **49** | **Xã Tuấn Sơn** | **0** | **-** | **-** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **50** | **Xã Tân Thành** | **6,17** | **-** | **6,17** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 2,50 | - | 2,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 3,67 | - | 3,67 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **51** | **Xã Vân Nham** | **20,33** | **-** | **20,33** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 18,40 | - | 18,40 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 1,93 | - | 1,93 | - |
| **52** | **Xã Thiện Tân** | **16,00** | **6,00** | **10,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 5,50 | 2,00 | 3,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 10,00 | 4,00 | 6,00 | - |
| **53** | **Xã Yên Bình** | **0,19** | **-** | **0,19** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,19 | - | 0,19 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **54** | **Xã Hữu Liên** | **0,70** | **-** | **0,70** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,70 | - | 0,70 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **55** | **Xã Cai Kinh** | **1,32** | **-** | **1,32** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 1,32 | - | 1,32 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **56** | **Xã Chi Lăng** | **1,00** | **-** | **1,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | - | - | - | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **57** | **Xã Quan Sơn** | **1,50** | **-** | **1,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **58** | **Xã Chiến Thắng** | **15,00** | **2,50** | **12,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 15,00 | 2,50 | 12,50 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **59** | **Xã Nhân Lý** | **0,30** | **-** | **0,30** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,30 | - | 0,30 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **60** | **Xã Bằng Mạc** | **0,90** | **-** | **0,90** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,30 | - | 0,30 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,60 | - | 0,60 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **61** | **Xã Vạn Linh** | **1,50** | **-** | **1,50** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 1,00 | - | 1,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,50 | - | 0,50 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **62** | **Xã Đồng Đăng** | **6,54** | **1,75** | **4,79** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 6,28 | 1,71 | 4,57 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 0,26 | 0,04 | 0,22 | - |
| **63** | **Xã Cao Lộc** | **61,38** | **19,50** | **41,88** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 30,50 | 19,50 | 11,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 16,20 | - | 16,20 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | 14,70 | - | 14,70 | - |
| **64** | **Xã Công Sơn** | **0,90** | **-** | **0,90** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 0,30 | - | 0,30 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | 0,60 | - | 0,60 | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |
| **65** | **Xã Ba Sơn** | **3,00** | **-** | **3,00** | **-** |
|  | Trồng cây hàng năm | 3,00 | - | 3,00 | - |
|  | Trồng cây lâu năm | - | - | - | - |
|  | Trồng lúa kết hợp với nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa | - | - | - | - |