**Phụ lục VI - Mẫu số 04**

**Phiếu cung cấp thông tin về dự án, công trình xây dựng**

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

**PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG**

**(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 *(được cung cấp tương ứng theo nội dung đề nghị)*:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thông tin về dự án, công trình xây dựng** | **Thông số** | **Ghi chú** |
| 1 | Tên dự án/công trình xây dựng | ...(Mã số thông tin dự án/công trình xây dựng) | Cung cấp theo nội dung được đề nghị |
| 2 | Vị trí địa điểm | ... |
| 3 | Mục đích sử dụng đất (theo quy hoạch đô thị và nông thôn) | ... |
| 4 | Tiến độ thực hiện dự án theo chủ trương đầu tư được phê duyệt/chấp thuận | ... |
| 5 | Tiến độ thực tế triển khai | - Chưa được cấp giấy phép xây dựng/ Đã cấp giấy phép xây dựng- Chưa thông báo khởi công/Đã thông báo khởi công- Chưa được chấp thuận nghiệm thu lần 1,2,3.../Đã chấp thuận nghiệm thu lần 1,2,3...- Đủ điều kiện/chưa đủ điều kiện đưa bất động sản vào kinh doanh |
| 6 | Các giấy tờ hợp pháp đất đai | Theo quy định tại Điều 53 Nghị định số 175/2024 |
| 7 | Loại hình công trình | - Nhà ở riêng lẻ/nhà ở thương mại/nhà ở công vụ/ Nhà ở phục vụ tái định cư/ Nhà ở xã hội/ Nhà lưu trú công nhân/ Nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân- Công trình xây dựng có công năng phục vụ mục đích giáo dục/y tế/thể thao/văn hóa/văn phòng/ thương mại, dịch vụ/du lịch/lưu trú/công nghiệp và công trình xây dựng có công năng phục vụ hỗn hợp- Các loại công trình xây dựng khác theo quy định của pháp luật về xây dựng, kinh doanh bất động sản, nhà ở và pháp luật khác có liên quan. |
| 8 | Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu | Theo Giấy phép xây dựng (đối với trường hợp phải cấp phép/thiết kế được thẩm định đối với trường hợp miễn phép |
| 9 | Tài liệu pháp lý có liên quan | - Thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; Thông báo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở; Quyết định phê duyệt dự án; Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/Các kết quả điều chỉnh (nếu có)- Giấy phép xây dựng/GPXD điều chỉnh (nếu có)- Tài liệu kiểm tra, chấp thuận nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. |
| 10 | Danh sách nhà thầu tham gia dự án | Khảo sát; thiết kế xây dựng, thẩm tra, thi công, quản lý dự án, giám sát. |
| 11 | Sự cố phát sinh trong quá trình khai thác sử dụng công trình | Dữ liệu về sự cố phát sinh trong quá trình sử dụng công trình. |
| 12 | Thông tin về bảo hành, bảo trì | Lịch sử bảo hành, bảo trì công trình xây dựng |

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