**PHỤ LỤC SỐ 07A**

MẪU BÁO CÁO CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VỚI BỘ XÂY DỰNG VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÀ Ở CÔNG VỤ
*(Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng)*

**Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố...**

**Kính gửi: Bộ Xây dựng**

Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Căn cứ Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở;

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố báo cáo Bộ Xây dựng về kế hoạch phát triển nhà ở công vụ giai đoạn 05 năm (201..- 20...)/năm.... như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Nội dung** | **Đơn vị tính** | **Tổng số** | **Trong đó chia ra cơ cấu diện tích sử dụng** | **Tổng diện tích sử dụng nhà ở công vụ**(m2) | **Tổng cộng vốn đầu tư** (Tỷ đồng) (\*\*\*\*) | **Trong đó chia ra (Tỷ đồng)** | **Ghi chú** |
| **Loại 1** | **Loại 2** | **Loại 3** |
| Số lượng căn hộ, nhà ở | Loại diện tích (m2) | Số lượng căn hộ, nhà ở | Loại diện tích (m2) | Số lượng căn hộ, nhà ở | Loại diện tích (m2) | Vốn ngân sách địa phương (Tỷ đồng) | Vốn khác (Tỷ đồng) |  |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11)=(5)\*(6)+ (7)\*(8)+(9)\*(10) | (12) | (13) | (14) | (15) |
| I | Nhu cầu về nhà ở công vụ | người | (\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cán bộ, công chức | người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (\*\*) |
| 2 | Giáo viên | người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (\*\*) |
| 3 | Bác sỹ, nhân viên y tế | người |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (\*\*) |
| II | Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở công vụ (nêu rõ vị trí) | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nhà chung cư | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án nhà liền kề | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Dự kiến bố trí quỹ đất cho dự án nhà ở công vụ là nhà chung cư, nhà liền kề. Trong đó: | ha | (\*\*\*) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a | Dự án nhà chung cư | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b | Dự án nhà liền kề | ha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Các dự án mua nhà ở thương mại làm nhà ở công vụ | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án nhà chung cư | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Dự án nhà liền kề | Căn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU***(Ký, ghi rõ họ và tên)*Số ĐT: …………………………………………………………………….Email: …………………………………………………………………… | *Ngày… … …tháng… … … năm…***Ủy ban nhân dân cấp tỉnh***(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)* |

*Ghi chú:*

*(\*) Ghi tổng số người có nhu cầu nhà ở công vụ 05 năm (từ 201…-20…) hoặc hàng năm (năm…)*

*(\*\*) Các đối tượng được thuê nhà ở công vụ đã được quy định cụ thể trong Luật Nhà ở năm 2014;*

*(\*\*\*) Ghi tổng quỹ đất ở bố trí cho từng dự án nhà ở công vụ;*

*(\*\*\*\*) Vốn đầu tư nhà ở công vụ 05 năm (từ 201...-20...) hoặc hàng năm (năm...)*