***Biểu mẫu số 01***:

**TỔNG HỢP CÁC QUYẾT ĐỊNH. KẾ HOẠCH. VĂN BẢN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VỀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở XÃ HỘI**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên. trích yếu văn bản** | **Số Văn bản ngày tháng năm** | **Cơ quan ban hành** |
| 1 | Kế hoạch về phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn huyện Việt Yên đến năm 2025 | 49-KH/HU ngày 30/8/2021 | Ban Thường vụ Huyện ủy (*nay là Thị ủy)* Việt Yên  |
| 2 | Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội dành cho công nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đến năm 2025. định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Việt Yên | 264/KH-UBND ngày 04/11/2021 | UBND huyện (nay là thị xã) Việt Yên |

***Biểu mẫu số 02***:

**HIỆN TRẠNG CÔNG NHÂN. NHÀ LƯU TRÚ CHO CÔNG NHÂN TẠI CÁC KHU. CỤM CÔNG NGHIỆP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Cụm. khu công nghiệp** | **Tổng số công nhân** | **Số công nhân ngoại tỉnh** | **Hiện trạng nhà lưu trú cho công nhân** | **Số công nhân thuê nhà trọ bên ngoài** |
| **Số phòng ở** | **Tổng diện tích sử dụng** | **Số công nhân đang bố trí ở** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* |
| 1 | KCN Vân Trung | 77.500 | 31.100 | 155/492 | 25.204 | 277 | 30.823 |
| 2 | KCN Quang Châu | 74.000 | 29.310 | - | - | - | 29.310 |
| 3 | KCN Việt Hàn | 1.400 | 520 | - | - | - | 520 |
| 4 | KCN Đình Trám | 19.300 | 4.930 | 682/960 | 56.250 | 2.148 | 2.782 |
| **Tổng** |  | **172.200** | **65.860** | **837/1.452** | **81.454** | **2.425** | **63.435** |

**Ghi chú:** Nhà lưu trú là nhà do doanh nghiệp sử dụng lao động xây dựng để bố trí chỗ ở cho công nhân làm việc tại đơn vị. Trường hợp không có nhà lưu trú nhưng có bố trí cho công nhân ở lại nơi làm việc thì vẫn tổng hợp số công nhân đang bố trí ở tại cột (7).

***Biểu mẫu số 03***:

**HIỆN TRẠNG NHÀ TRỌ DO NGƯỜI DÂN TỰ XÂY DỰNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Xã/phường****/thị trấn** | **Số hộ dân cho thuê nhà trọ** | **Số phòng trọ có diện tích sử dụng dưới 15m2** | **Phòng trọ có diện tích sử dụng từ 15 đến 20m2** | **Phòng trọ có diện tích sử dụng trên 20m2** |
| **Số phòng** | **Tổng diện tích sử dụng các phòng trọ (m2)** | **Số phòng** | **Tổng diện tích sử dụng các phòng trọ (m2)** | **Số phòng** | **Tổng diện tích sử dụng các phòng trọ (m2)** |
| *(1)* | *(2)* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* |
| 1 | Bích Động | 72 | 752 | 9.024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Nếnh | 1.292 | 0 | 0 | 13.317 | 239.706 | 0 | 0 |
| 3 | Ninh Sơn | 50 | 75 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Tăng Tiến | 460 | 520 | 7.280 | 3.476 | 55.616 | 432 | 186.624 |
| 5 | Quảng Minh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Hồng Thái | 145 | 145 | 2.175 | 826 | 14.868 | 509 | 10.180 |
| 7 | Tự Lạn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Việt Tiến | 43 | 333 | 2.870 | 183 | 3.060 | 12 | 520 |
| 9 | Hương Mai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Trung Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Minh Đức | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Vân Hà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Nghĩa Trung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Thượng Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tiên Sơn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Vân Trung | 725 | 0 | 0 | 9.410 | 158.440 | 237 | 4.977 |
| 17 | Quang Châu | 630 | 11.000 | 154.000 | 2.500 | 45.000 | 660 | 13.200 |
| **Tổng** | **3.417** | **12.825** | **176.090** | **29.712** | **516.690** | **1.850** | **215.501** |