**Phụ lục VI - Mẫu số 02**

**Phiếu cung cấp thông tin về quy hoạch đô thị và nông thôn phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng công trình**

|  |  |
| --- | --- |
| CỤC KINH TẾ - QUẢN LÝ  ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  **PHÒNG/ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN -------** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  ---------------** |
|  | *…., ngày … tháng…. năm ….* |

**PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN**

**(Trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng)**

Kính gửi:…………………………………………….

**I. Thông tin cá nhân, cơ quan, tổ chức đề nghị cung cấp thông tin:**

1. Họ và tên của cá nhân hoặc người đại diện cơ quan, tổ chức:

2. Số định danh cá nhân: 

**II. Thông tin trong hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động xây dựng:**

Phòng/Đơn vị cung cấp thông tin theo yêu cầu tại Phiếu số: …………….................................

Kết quả như sau:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc của thửa đất/ô đất/lô đất** | **Thông số** | **Ghi chú** |
| 1 | Vị trí địa điểm | Tọa độ (Mã số thông tin quy hoạch) | Theo GIS  (liên kết với hệ thống dữ liệu về đất đai) |
| 2 | Diện tích lô đất | ..... |
| 3 | Mục đích sử dụng đất (theo quy hoạch đô thị và nông thôn) | .......... |
| 4 | Tầng cao |  |  |
| 5 | Chiều cao công trình tối đa, tối thiểu đối với ô phố, lô phố (nếu có) |  |  |
| 6 | Cốt xây dựng |  |  |
| 7 | Khoảng lùi công trình trên ô phố (nếu có) |  |  |
| 8 | Mật độ xây dựng (nếu có) |  |  |
| 9 | Hệ số sử dụng đất (nếu có) |  |  |
| 10 | Hình khối, màu sắc, hình thức kiến trúc chủ đạo của công trình (nếu có) |  |  |
| 11 | Giới hạn chiều cao tầng một (hoặc tầng trệt) trở xuống, kích thước và cốt cao độ của các ban công, lô gia, mái (nếu có) |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | *…….., ngày……..tháng………năm…..* **TM. THỦ TRƯỞNG PHÒNG/ĐƠN VỊ** *(Ký tên, đóng dấu hoặc ký số)* |