QUYẾT ĐỊNH
V/v giao nhiệm vụ lập các nồi dung quy hoạch để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyển điểm phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyển điểm phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;
Căn cứ Nghị định số 37/2019/ND-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch năm 2017;
Căn cứ Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 27/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Công văn số 9297/VPCP-CN ngày 06/11/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất tích hợp quy hoạch tổng thể bố trí Quốc phòng vào các quy hoạch thuộc hệ thống Quy hoạch quốc gia;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc thành lập Hội đồng Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045;
Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 2496/QĐ-UBND ngày 11/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là UBND cấp huyện) phối hợp tổ chức tư vấn lập Quy hoạch tỉnh phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện, nguồn lực, đánh giá thực trạng của ngành, địa phương mình phụ trách, đề xuất các quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, các định hướng tự tiến phát triển làm cơ sở lập Quy hoạch tỉnh; đề xuất nội dung dựa vào quy hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách và gửi cơ quan lập Quy hoạch tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư), nội dung cụ thể theo Phụ lục định kèm.

Điều 2. Các sở, ban ngành, UBND cấp huyện và các đơn vị liên quan cần cụ nhiệm vụ được phân công tại Điều 1 có trách nhiệm:

1. Chủ động, khẩn trương chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đạt chất lượng.

2. Đề xuất nội dung dựa vào Quy hoạch tỉnh thuộc lĩnh vực, địa phương mình phụ trách; đồng thời phối hợp cơ quan lập Quy hoạch tỉnh và đơn vị tư vấn đề xây dựng nội dung quy hoạch dựa được phân công, gửi cơ quan lập Quy hoạch tỉnh; xem xét, xử lý các vấn đề liên ngành, liên huyện nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu quả của nội dung Quy hoạch tỉnh.

3. Phối hợp điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện nội dung quy hoạch được phân công xây dựng khi có yêu cầu của cơ quan lập quy hoạch.

4. Chủ trách nhiệm trước cơ quan tổ chức lập quy hoạch (UBND tỉnh) về nội dung, chất lượng và thời gian thực hiện nội dung quy hoạch được phân công xây dựng để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh.

5. Thời gian thực hiện các nội dung đề xuất phải đảm đúng theo Hội đồng đầu thường tháo.

Điều 3. Đề nghị Bộ Chi huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở, ban ngành, UBND cấp huyện, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, ra soát các khu vực có liên quan, trường hợp cần thiết phải điều chỉnh một số khu vực địa hình an ninh, quốc phòng (tại Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ) thì tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Quốc phòng phối hợp nghiên cứu, thống nhất điều chỉnh để tạo điều kiện cho tình phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với nhiệm vụ quốc phòng.

Điều 4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư) tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt Kế hoạch số 81/KH-UBND ngày 15/7/2020 của UBND tỉnh Sở Trắng về lập Quy hoạch tỉnh Sở Trắng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và Quyết định này; kịp thời ra soát, tham mưu điều chỉnh các nội dung, thời gian thực hiện các nội dung của Kế hoạch số 81/KH-UBND và Quyết định này báo cáo UBND tỉnh đề chỉ đạo và xử lý các vấn đề vướng mắc trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc các sở, ban ngành, Chi huy trưởng Bộ Chí huy Quân sự tỉnh, Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Phòng TH, KT, VX, XD, NC;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

[Signature]

Trần Văn Lâu
<table>
<thead>
<tr>
<th>TT</th>
<th>Tên nội dung</th>
<th>Nội dung chủ yếu</th>
<th>Cơ quan phối hợp</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Giao các Sở, Ban Ngành phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư và Đơn vị tư vấn lập các nội dung quy hoạch để tích hợp vào quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển giao thông vận tải bền vững trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Lập phương án phát triển bền vững mạng lưới giao thông vận tải đường bộ, bao gồm mạng lưới đường bộ đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>1</td>
<td></td>
<td>Lập phương án phát triển bền vững mạng lưới giao thông vận tải đường thủy nội địa, hàng hải, bao gồm mạng lưới đường thủy nội địa, hàng hải đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Nghiên cứu đề xuất các phương thức giao thông vận tải mới trên địa bàn tỉnh.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án kết cấu hạ tầng giao thông vận tải quan trọng trên địa bàn tỉnh trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Lập định hướng phân bố và khoanh vùng đạt theo khu chức năng và theo lợi đắt đến từng đơn vị hành chính cấp huyện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu sử dụng đất cấp tỉnh trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Lập phương án phân bố và khoanh vùng đạt dai theo khu chức năng và theo lợi đắt đến từng đơn vị hành chính cấp huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Lập phương án sử dụng đất thuộc lòng sông và đất an ninh (Sótai nguyên và Mới trường làm việc với cơ quan Công an và Quản đội cung cấp).</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td></td>
<td>Xây dựng hệ thống bến đỗ phương án quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Số Tài Nguyên và Môi Trường</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-----------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập định hướng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án bảo vệ môi trường.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án sắp xếp, phân bố không gian, phân vùng bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học tại tỉnh.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lồng ghép nội dung thích ứng, ứng phó với BĐKH, nước biển dâng vào nội dung bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án phát triển mạng lưới quan trắc môi trường tại tỉnh.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án phát triển mạng lưới thực thi quy hoạch, quy định bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số Tài Nguyên và Môi Trường</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lập định hướng bảo vệ, thảm do, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu bảo vệ, thảm do, khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập nội dung phương án bảo vệ, thảm do, khai thác và sử dụng tài nguyên khô hạn sắn bền vững.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lập nội dung phương án bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên nước bền vững.</td>
</tr>
<tr>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số Thông Tin và Truyền Thông</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Lập định hướng phát triển hạ tầng bảo đảm an toàn thông tin mạng, cơ sở xuất bản và cơ sở bảo chi để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển ngành thông tin và truyền thông trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án phát triển mạng lưới viễn thông; hạ tầng kỹ thuật viễn thông thứ độ; công trình viễn thông quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, nền tảng công nghệ thông tin; hạ tầng đảm bảo an toàn thông tin mạng.</td>
</tr>
<tr>
<td>Lập phương án phát triển mạng lưới bưu chính: báo chí, phát thanh, truyền hình; xuất bản, in, phát hành; thông tin điện tử, thông tin cơ sở.</td>
</tr>
<tr>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư thuộc lĩnh vực phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông mạng lưới viễn thông trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td>Số Xây Dựng</td>
</tr>
<tr>
<td>-------------</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 6           | - Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu xây dựng các vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tình thời kỳ 2021 - 2030, tạm nhìn đến năm 2050.  
- Xác định phạm vi, tính chất, hướng phát triển trong tầm của từng vùng liên huyện, vùng huyện.  
- Bộ trí, sắp xếp hệ thống các thị trấn, trung tâm cụm xã theo nhu cầu phân bố sản xuất, sinh kế bền vững và phân bố dân cư tại từng vùng liên huyện, vùng huyện.  
- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư xây dựng các vùng liên huyện, vùng huyện trong quy hoạch tình thời kỳ 2021 - 2030, tạm nhìn đến năm 2050. |
| 7           | - Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển hệ thống đô thị và nông thôn trong quy hoạch tình thời kỳ 2021-2030, tạm nhìn đến năm 2050.  
- Lập phương án phát triển mạng lưới đô thị, bao gồm đô thị cấp quốc gia, cấp vùng đã được xác định trong quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh; phương án phát triển đô thị tỉnh lỵ và các thành phố, thị xã, thị trấn trên địa bàn.  
- Phương án tổ chức lãnh thổ khu vực nông thôn, phân bố hệ thống điểm dân cư nông thôn.  
- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030, tạm nhìn đến năm 2050. |
| 8           | - Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng cấp nước (sinh hoạt, sản xuất), thoát nước, chống ngập lụt tại các đô thị, khu vực dân cư nông thôn tập trung.  
- Phương án phát triển bến vịnh hệ thống cấp, thoát nước, chống ngập lụt tại các đô thị và khu vực dân cư nông thôn tập trung.  
- Phương án duy động các nguồn lực phát triển hạ tầng cấp, thoát nước, chống ngập lụt gắn với phát triển hệ thống đô thị, nông thôn trong quy hoạch tình thời kỳ 2021-2030, tạm nhìn đến năm 2050.  
- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển hạ tầng cấp, thoát nước, chống ngập lụt thời kỳ 2021-2030, tạm nhìn đến năm 2050. |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Nội dung</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>9</td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển thủy lợi, hệ thống đề điều, phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, phòng an phòng, chống thiên tai, ứng phó với biển đổi khí hậu trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 10  | Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển các ngành sản xuất nông nghiệp, làm nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
Lập nghị định phương án phát triển bền vững các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung.  
Lập phương án quy hoạch vùng và cơ sở an toàn dịch bệnh động vật.  
Lập phương án phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp.  
Lập phương án phát triển kết cấu hạ tầng làm nghiệp.  
Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển nông làm nghiệp thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. |
| 11  | Xác định quan điểm, mục tiêu phát triển ngành thủy sản trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
Lập nghị định phương án phát triển bền vững các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung, vùng bảo tồn, vùng khai thác thủy sản.  
Lập nghị định phương án bảo vệ và khai thác bền vững nguồn lợi thủy sản.  
Phương án phát triển kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững.  
Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển ngành thủy sản thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. |
<table>
<thead>
<tr>
<th>Số Cổng Thương</th>
<th>Số Cổng Thương</th>
<th>Số Cổng Thương</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>12</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập định hướng phát triển mạng lưới cấp điện để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển về năng lượng, điện lực, hạ tầng đường, cung ứng xăng dầu, khí đốt trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Lập các phương án phát triển về năng lượng điện mặt trời, điện gió và các năng lượng tái tạo khác.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Lập phương án phát triển bền vững về điện lực, mạng lưới cấp điện.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Phương án phát triển hạ tầng đường, cung ứng xăng dầu, khí đốt.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Phương án sử dụng đất cho phát triển phát triển năng lượng, điện lực, hạ tầng đường, cung ứng xăng dầu, khí đót.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển về năng lượng, điện lực, hạ tầng đường, cung ứng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập định hướng phát triển các ngành công nghiệp, cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển các ngành công nghiệp trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Lập phương án phát triển bền vững các ngành công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Phương án phát triển các khu, cụm công nghiệp bền vững, gồm các khu công nghiệp đã được xác định trong quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng trên địa bàn tỉnh và các cụm công nghiệp của tỉnh.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển các ngành công nghiệp thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>14</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Lập định hướng phát triển ngành thương mại trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển ngành thương mại trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Lập phương án phát triển bền vững thương mại nội địa, ngoài thương.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Lập phương án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại quan trọng.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng thương mại quan trọng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>15</td>
<td>Lập định hướng phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển lĩnh vực văn hóa, thể thao trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lập phương án sắp xếp, phân bổ không gian cho bảo tồn, bảo tồn và di sản văn hóa.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án phát triển bền vững mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội và thiết chế phục vụ thể thao, thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>16</th>
<th>Lập định hướng phát triển ngành du lịch trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển ngành du lịch trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lập phương án tổ chức không gian phát triển du lịch, hệ thống khu du lịch.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỳ thuật và thiết chế phục vụ thể thao.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án huy động các nguồn lực phát triển ngành du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển ngành du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>17</th>
<th>Lập định hướng phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển lĩnh vực giáo dục, đào tạo trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lập phương án sắp xếp, phân bổ không gian mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên; mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sau phẩm; mạng lưới cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>18</th>
<th>Lập định hướng phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lập phương án phát triển, định hướng phân bổ không gian mạng lưới tổ chức (cơ sở) khoa học và công nghệ.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Lập phương án phát triển các khu công nghệ cao.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án huy động các nguồn lực phát triển khoa học, công nghệ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới tổ chức (cơ sở) khoa học, công nghệ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td>19</td>
<td>Lập định hướng phát triển hệ thống y tế trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển lĩnh vực y tế trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lập phương án phát triển, định hướng phân bổ không gian mạng lưới y tế dự phòng; mạng lưới khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; mạng lưới y tế cơ sở.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển hệ thống y tế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SO Y TẾ</td>
</tr>
<tr>
<td>20</td>
<td>Lập định hướng phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lập phương án phát triển, định hướng phân bổ không gian mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội; hệ thống cơ sở xã hội nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với cách mạng; phương án phát triển mạng lưới cơ sở dịch vụ việc làm và hạ tầng xã hội khác thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng xã hội thuộc lĩnh vực lao động, thương bình và xã hội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SO LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÂ HỘI</td>
</tr>
<tr>
<td>21</td>
<td>Lập danh mục các dự án và thủ tục ưu tiên đầu tư trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Tổng hợp danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư theo ngành, lĩnh vực, phân theo địa phương.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng các tiêu chí xác định dự án ưu tiên đầu tư.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Hính thành danh mục dự án quan trọng, sắp xếp thứ hạng ưu tiên và phân kỳ thực hiện các dự án.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>SO KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ</td>
</tr>
<tr>
<td>22</td>
<td>Đề xuất, bố trí, tích hợp nội dung các khu vực địa hình ưu tiên cho nhiệm vụ quốc phòng.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện, đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh và Sơ Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh, nhằm tạo nền tảng phát triển đường một số khu vực địa hình trong Quyết định số 2412/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh có văn bản để nghị Bộ Quốc phòng để phối hợp nghiên cứu, thống nhất phát triển.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>BO CHÍ HUY QUAN SỰ TỈNH</td>
</tr>
<tr>
<td>II</td>
<td>GIAO UBND CÁC HUYỆN, THỊ XÀ, THÀNH PHỐ PHỐI HỢP SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ ĐƠN VỊ TƯ VẤN LẬP QUY HOẠCH TỈNH</td>
</tr>
<tr>
<td>23</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Sóc Trăng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của thành phố; các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Lập phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương. Phương án hỗ trợ và phân bổ các nguồn lực vào phát triển KT - XH. Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH tại thành phố.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>UBND THÀNH PHỐ SÓC TRĂNG</td>
</tr>
<tr>
<td>Số</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội thiết xã Ngã Năm thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>24</td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của thị xã.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng căn định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH thị xã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội thị xã Vĩnh Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
<th>UBND THỊ XÃ VĨNH CHÂU</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>25</td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của thị xã.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng căn định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH thị xã thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Châu Thành thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
<th>UBND HUYỆN CHÂU THÀNH</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>26</td>
<td>Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng căn định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Số</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện</td>
<td>UBND HUYỆN CỬ LAO DUNG</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>---------------------------------------------</td>
<td>--------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>27</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Củ Lao Dung thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>28</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Kẻ Sạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td>UBND HUYỆN KÈ SÁCH</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT-XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT-XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT-XH huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>29</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Long Phú thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td>UBND HUYỆN LONG PHÚ</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bố các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Số</td>
<td>Số</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Từ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td>----</td>
<td>----</td>
<td>------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>30</td>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bổ các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nhiệm vụ đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Số</th>
<th>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Mỹ Xuyên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
<th>UBND HUYỆN MỸ XUYỄN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>31</td>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bổ các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nhiệm vụ đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>Số</th>
<th>Số</th>
<th>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Thành Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</th>
<th>UBND HUYỆN THANH TRỊ</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>32</td>
<td></td>
<td>• Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án tổ chức không gian phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án huy động và phân bổ các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>• Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nhiệm vụ đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>Số 33</td>
<td>Lập phương án phát triển kinh tế - xã hội huyện Trần Đề thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>-------</td>
<td>---------------------------------------------------------------------------------------------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Xác định quan điểm, tầm nhìn, mục tiêu phát triển của huyện.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Xác định các ngành và lĩnh vực quan trọng cần định hướng phát triển thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Phương án tổ chức không gian (kê câ không gian biển) phát triển KT - XH tại địa phương.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Phương án huy động và phân bổ các nguồn lực vào phát triển KT - XH.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Phương án liên kết phát triển giữa địa phương và các khu vực lân cận.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>- Xây dựng danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư phát triển KT - XH huyện thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

UBND HUYỆN TRẦN ĐÊ