Quy hoạch sử dụng đất của huyện Hương Khê thời kỳ 2021-2030 dự kiến đưa vào 706 công trình, dự án với tổng diện tích tăng thêm là 9.654,52ha, lấy trên đất trồng lúa là 276,3ha, đất rừng phòng hộ là 858,7ha, đất rừng đặc dụng là 754,2ha, đất khác là 7.765,32ha. Trong đó đất nông nghiệp có 104 danh mục, dự án với diện tích 3.396,54ha; đất phi nông nghiệp có 602 danh mục, công trình với diện tích 6.257,98ha:

 Cụ thể các loại đất như sau:

 - Đất trồng cây hàng năm khác đưa vào 02 công trình, dự án với diện tích 6,58ha;

 - Đất trồng cây lâu năm có 57 công trình, dự án với diện tích 2.315,5ha;

- Đất nuôi trồng thủy sản có 02 công trình, dự án với diện tích 12,12ha;

- Đất nông nghiệp khác có 43 công trình, dự án với diện tích 1.062,34ha;

- Đất quốc phòng 41 công trình, dự án với diện tích 3.588,61ha;

- Đất an ninh có 21 công trình, dự án với diện tích 3,42ha;

- Đất cụm công nghiệp 04 công trình, dự án với diện tích 156,07ha;

- Đất thương mại dịch vụ có 31 công trình, dự án với diện tích 665,31ha;

- Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp có 14 công trình, dự án với diện tích 56,36ha;

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm có 29 công trình, dự án với tổng diện tích 272,55ha;

- Đất giao thông có 90 công trình, dự án với tổng diện tích 258,75ha;

- Đất thủy lợi có 68 công trình, dự án với tổng diện tích 594,37 ha;

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa có 01 công trình, dự án với tổng diện tích 0,05ha;

- Đất cơ sở y tế có 03 công trình, dự án với diện tích 0,46ha;

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo có 11 công trình, dự án với tổng diện tích 2,88ha;

- Đất cơ sở thể dục thể thao có 18 công trình, dự án với tổng diện tích 7,96ha;

- Đất công trình năng lượng có 08 công trình, dự án với diện tích 19,47ha;

- Đất công trình bưu chính, viễn thông có 03 công trình, dự án với tổng diện tích 3,39ha;

- Đất có di tích lịch sử - văn hóa có 06 công trình, dự án với tổng diện tích 25,77ha;

- Đất bãi thải, xử lý chất thải có 12 công trình, dự án với tổng diện tích 12,08ha;

- Đất cơ sở tôn giáo có 06 công trình, dự án với tổng diện tích 14,13ha;

- Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng có 11 công trình, dự án với tổng diện tích 74,35ha;

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội có 01 công trình, dự án với tổng diện tích 0,09ha;

- Đất chợ có 05 công trình, dự án với tổng diện tích 0,72ha;

- Đất sinh hoạt cộng đồng có 34 công trình, dự án với tổng diện tích 9,02ha;

- Đất khu vui chơi, giải trí công cộng có 14 công trình, dự án với tổng diện tích 19,06ha;

- Đất ở nông thôn có 146 công trình, dự án với tổng diện tích 431,16ha;

- Đất ở đô thị có 08 công trình, dự án với tổng diện tích 34,14ha;

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan có 08 công trình, dự án với tổng diện tích 1,6ha;

- Đất tôn giáo tín ngưỡng có 09 công trình, dự án với tổng diện tích 6,21ha;

| **STT** | **Chỉ tiêu sử dụng đất** | **Tổng số công trình, dự án** | **Diện tích tăng thêm (ha)** | **Lấy từ các loại đất chính** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LUA** | **RPH** | **RDD** | **Đất khác** |
| I | Đất trồng cây hàng năm khác | 2 | 6,58 | 3,08 |   |   | 3,50 |
| II | Đất trồng cây lâu năm | 57 | 2.315,50 | 23,93 |   |   | 2.291,57 |
| III | Đất nuôi trồng thủy sản | 2 | 12,12 |   |   |   | 12,12 |
| VI | Đất nông nghiệp khác | 43 | 1.062,34 | 4,00 |   |   | 1.058,34 |
| V | Đất quốc phòng | 41 | 3.588,61 | 5,97 | 329,90 | 754,20 | 2.498,54 |
| VI | Đất an ninh | 21 | 3,42 | 0,62 |   |   | 2,80 |
| VII | Đất cụm công nghiệp | 4 | 156,07 | 120,00 |   |   | 36,07 |
| VIII | Đất thương mại, dịch vụ | 31 | 665,31 | 4,53 | 500,00 |   | 160,78 |
| IX | Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp | 14 | 56,36 |   |   |   | 56,36 |
| X | Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm | 29 | 272,55 |   |   |   | 272,55 |
| XI | Đất giao thông | 90 | 258,75 | 16,15 | 28,80 |   | 213,80 |
| XII | Đất thủy lợi | 68 | 594,37 | 11,97 |   |   | 582,40 |
| XIII | Đất xây dựng cơ sở văn hóa | 1 | 0,05 |   |   |   | 0,05 |
| XIV | Đất xây dựng cơ sở y tế | 3 | 0,46 | 0,14 |   |   | 0,32 |
| XV | Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo | 11 | 2,88 | 0,47 |   |   | 2,41 |
| XVI | Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao | 18 | 7,96 | 2,54 |   |   | 5,42 |
| XVII | Đất công trình năng lượng | 8 | 19,47 | 5,50 |   |   | 13,97 |
| XVIII | Đất công trình bưu chính, viễn thông | 3 | 3,39 | 0,54 |   |   | 2,85 |
| XIX | Đất có di tích lịch sử - văn hóa | 6 | 25,77 | 3,00 |   |   | 22,77 |
| XX | Đất bãi thải, xử lý chất thải | 12 | 12,08 |   |   |   | 12,08 |
| XXI | Đất cơ sở tôn giáo | 6 | 14,13 |   |   |   | 14,13 |
| XXII | Đất làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng | 11 | 74,35 |   |   |   | 74,35 |
| XXIII | Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội | 1 | 0,09 |   |   |   | 0,09 |
| XXIV | Đất chợ | 5 | 0,72 | 0,25 |   |   | 0,47 |
| XXV | Đất sinh hoạt cộng đồng | 34 | 9,02 | 1,09 |   |   | 7,93 |
| XXVI | Đất khu vui chơi, giải trí công cộng | 14 | 19,06 | 0,55 |   |   | 18,51 |
| XXVII | Đất ở tại nông thôn | 146 | 431,16 | 67,76 |   |   | 363,40 |
| XXVIII | Đất ở tại đô thị | 8 | 34,14 | 4,08 |   |   | 30,06 |
| XXIX | Đất xây dựng trụ sở cơ quan | 8 | 1,60 | 0,10 |   |   | 1,50 |
| XXX | Đất tín ngưỡng | 9 | 6,21 | 0,03 |   |   | 6,18 |
| 706 | Tổng (706 công trình) |   | 9.654,52 | 276,30 | 858,70 | 754,20 | 7.765,32 |