|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Tỉnh An Giang*** | | | |
| Số 41 | | Ngày 11 tháng 07 năm 2024 | |
| **MỤC LỤC** | | | |
|  |  | |  |
|  |  | | Trang |



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT** |  |
|  | ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC |  |
| 27/06/2024 | Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc | 3 |
|  | **PHẦN VĂN BẢN KHÁC** |  |
|  | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH |  |
| 01/07/2024 | Quyết định số 1053/QĐ-UBND Về việc công bố bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang | 4 |
| 04/07/2024 | Quyết định số 1069/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030 | 8 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập** - **Tự do** - **Hạnh phúc** |
| Số: 03/2024/QĐ-UBND | *Châu Đốc, ngày 27 tháng 6 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn**

**và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc**

**ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;*

*Căn cứ Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014;*

*Căn cứ Thông tư số 02/2023/TT-TTCP ngày 22 tháng 12 năm 2023 của Tổng Thanh tra Chính phủ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương;*

*Theo đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố Châu Đốc tại Tờ trình số 129/TT-TTr ngày 25 tháng 6 năm 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 7 năm 2024 và thay thế Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Châu Đốc.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng phòng Phòng Nội vụ thành phố, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **CHỦ TỊCH**  *(Đã ký)*  **Võ Chí Trung** |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ CHÂU ĐỐC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập** - **Tự do** - **Hạnh phúc** |

**QUY ĐỊNH**

**Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức**

**của Thanh tra thành phố Châu Đốc**

*(Kèm theo Quyết định số 03/2024/QĐ-UBND*

*ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc)*

**Chương I**

**VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN**

**Điều 1.** **Vị trí, chức năng**

1. Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố; thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật.

2. Thanh tra thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra, hướng dẫn nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh.

**Điều 2.** **Nhiệm vụ và quyền hạn**

Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân thành phố:

a) Dự thảo quyết định và các văn bản khác về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố;

b) Dự thảo chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; dự thảo các văn bản khác khi được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố dự thảo các văn bản về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch và các văn bản về thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và cán bộ, công chức các xã, phường.

4. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

6. Về thanh tra:

a) Xây dựng dự thảo kế hoạch thanh tra của Thanh tra thành phố, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định trước khi gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp vào kế hoạch thanh tra của tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra thành phố trong kế hoạch thanh tra của tỉnh; thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và của Ủy ban nhân dân các xã, phường; thanh tra vụ việc khác khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố giao;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị của Thanh tra thành phố và quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố.

7. Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đối với phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị khác thuộc Ủy ban nhân dân thành phố theo quy định của pháp luật; kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố;

c) Xác minh, báo cáo kết quả xác minh và kiến nghị biện pháp giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao;

d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan thuộc quyền quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trong việc giải quyết khiếu nại; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người có hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại;

đ) Xem xét việc giải quyết tố cáo mà Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố đã giải quyết nhưng có dấu hiệu vi phạm pháp luật; trường hợp có căn cứ cho rằng việc giải quyết tố cáo có vi phạm pháp luật thì kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, giải quyết lại theo quy định;

e) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố khi được giao;

g) Tiếp nhận, xử lý đơn; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực:

a) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với Kiểm toán nhà nước, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý tham nhũng, tiêu cực;

c) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động của Thanh tra thành phố.

9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được thực hiện quyền hạn của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử công chức, viên chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thành phố.

11. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố và Thanh tra tỉnh.

12. Quản lý biên chế, công chức, thực hiện các chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanh tra thành phố theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

13. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân thành phố.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

**Chương II**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ**

**Điều 3. Cơ cấu tổ chức**

1. Thanh tra thành phố có Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra viên và công chức khác.

Chánh Thanh tra thành phố là người đứng đầu cơ quan Thanh tra thành phố, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra thành phố, của Chánh Thanh tra thành phố và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc và phân công của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái sau khi tham khảo ý kiến của Chánh Thanh tra tỉnh;

3. Phó Chánh Thanh tra thành phố là người giúp Chánh Thanh tra thành phố thực hiện nhiệm vụ do Chánh Thanh tra thành phố phân công, chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Khi Chánh Thanh tra thành phố vắng mặt, một Phó Chánh Thanh tra thành phố được Chánh Thanh tra thành phố ủy nhiệm thay Chánh Thanh tra thành phố điều hành các hoạt động của Thanh tra thành phố.

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, luân chuyển, biệt phái Phó Chánh Thanh tra thành phố do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định theo quy định của pháp luật và đề nghị của Chánh Thanh tra thành phố.

**Điều 4. Biên chế**

1. Biên chế công chức của Thanh tra thành phố được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của thành phố được cấp có thẩm quyền giao.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Nội vụ xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc theo quy định của pháp luật bảo đảm thực hiện nhiệm vụ được giao trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Công chức chuyên môn được tuyển dụng theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

**Chương III**

**TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**Điều 5. Trách nhiệm thi hành**

Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm:

1. Tổ chức triển khai việc thực hiện Quy định này.

2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các văn bản hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố, xây dựng Quy chế làm việc nội bộ, mối quan hệ công tác với các phòng, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

**Điều 6.** Trong quá trình thực hiện Quy định này, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, Chánh Thanh tra thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp theo quy định pháp luật./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH AN GIANG** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  |  |  |
| Số: 1053/QĐ-UBND |  | *An Giang, ngày 01 tháng 7 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc công bố bảng xếp loại đường để xác định cước vận tải**

**đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;*

*Căn cứ Quyết định số 32/2005/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 6 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ;*

*Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;*

*Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;*

*Căn cứ Văn bản số 5782/BGTVT-KCHT ngày 18 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giao thông vận tải về việc phân loại đường để tính cước vận tải đường bộ;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang tại Tờ trình số 1049/TTr-SGTVT ngày 23 tháng 5 năm 2024 về việc* *xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Công bố bảng xếp loại các tuyến đường để tính cước vận chuyển đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 828/QĐ.UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | KT. CHỦ TỊCH **PHÓ CHỦ TỊCH**  *(Đã ký)*  **Lê Văn Phước** |

CÔNG BỐ BẢNG XẾP LOẠI ĐƯỜNG ĐỂ TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1053/QĐ-UBND ngày 01/7/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Số TT | Tên đường | Mã số tuyến | Địa phận | | | Quy mô tuyến | | | | Loại đường | | | | | | | Ghi chú |
| Điểm đầu | Điểm cuối | Dài (Km) | | Nền đường (m) | Mặt đường (m) | Loại 1 | | **Loại 2** | **Loại 3** | **Loại 4** | **Loại 5** | **Loại 6** |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 1 | Đường tỉnh 941 | 941 | Lộ tẻ | Tri Tôn | 39,03 | | 9 | 7÷8 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 2 | Đường tỉnh 942 | 942 | Hội An | Thuận Giang | 29,3 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn |  | Km0+000 | Km29+300 | 29,3 | | 9÷12 | 7÷10 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 3 | Đường tỉnh 943 | 943 | Long Xuyên | Cô Tô | 64 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km25+220 | 25,22 | | 19÷26 | 7÷14 |  | |  | x |  |  |  | Cấp A2 | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km25+220 | Km40+120 | 14,9 | | 9÷10 | 8 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
|  | + Đoạn 3 |  | Km40+120 | Km56+900 | 16,78 | | 9 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
|  | + Đoạn 4 |  | Km56+900 | Km64+000 | 7,1 | | 8÷13,5 | 6÷12,5 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |
| 4 | Đường tỉnh 944 | 944 | An Hòa | Cựu Hội | 11,2 | | 12÷16 | 7÷12 |  | | x |  |  |  |  | Cấp B1 | |
| 5 | Đường tỉnh 945 | 945 | Quốc lộ 91 | Ranh Kiên Giang | 40,55 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn |  | Km0 | Km40+550 | 40,55 | | 9÷12 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 6 | Đường tỉnh 946 | 946 | Hòa An | Chợ Mới | 31,5 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km6+750 | 6,75 | | 5,5 | 3,5 |  | |  |  |  | x |  | Cấp E | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km6+750 | Km31+500 | 31,5 | | 7÷19 | 5,5÷14 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |
| 7 | Đường tỉnh 947 | 947 | Quốc lộ 91 | Ranh Kiên Giang | 37,5 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km16+700 | 16,7 | | 7 | 5 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km16+700 | Km24+700 | 8 | | 5,5 | 3,5 |  | |  |  |  | x |  | Cấp E | |
|  | + Đoạn 3 |  | Km24+700 | Km37+500 | 12,8 | | 7÷8 | 7 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |
| 8 | Đường tinh 948 | 948 | Nhà Bàng | Tri Tôn | 22,3 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km6+127,38 | 6,13 | | 9 | 6÷7 |  | |  |  | x |  |  | Cấp C2 | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km6+127,38 | Km15+778,21 | 9,65 | | 12÷14 | 9 |  | | x |  |  |  |  | Cấp B1 | |
|  | + Đoạn 3 |  | Km15+778,21 | Km22+300 | 6,52 | | 9÷13 | 8÷11 |  | | x |  |  |  |  | Cấp A2 | |
| 9 | Đường tỉnh 949 | 949 | Tịnh Biên | Tri Tôn | 16,95 | | 12 | 7 |  | | x |  |  |  |  | Cấp B1 | |
| 10 | Đường tỉnh 951 | 951 | Châu Phong | Năng Gù | 28,8 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn |  | Km0 | Km28+800 | 28,8 | | 9 | 6 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 11 | Đường tỉnh 952 | 952 | Đường tỉnh 953 | Vĩnh Xương | 18,32 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km5+300 | 5,30 | | 10÷12 | 8 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km5+300 | Km18+320 | 13,02 | | 9 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 12 | Đường tỉnh 953 | 953 | Đường tỉnh 954 | Châu Phong | 16,65 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn 1 |  | Km0 | Km5+505 | 5,50 | | 10÷18 | 8÷14 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
|  | + Đoạn 2 |  | Km5+505 | Km16+65 | 11,14 | | 9 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 13 | Đường tỉnh 954 | 954 | Tân Châu | Năng Gù | 45,65 | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | |
|  | + Đoạn |  | Km0 | Km45+650 | 45,65 | | 9 | 7÷8 |  | |  |  | x |  |  | Cấp C2 | |
| 14 | Đường tỉnh 955A | 953 | Châu Đốc | Tịnh Biên | 23 | | 9 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 15 | Đường tỉnh 955B | 955B | Châu Lăng | Lạc Quới | 22 | | 7÷8 | 6÷7 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |
| 16 | Đường tỉnh 957 | 957 | Đa Phước | Long Bình | 33 | | 9 | 7 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 17 | Đường tỉnh 958 | 958 | Tri Tôn | Ranh Kiên Giang | 18,8 | | 9 | 7÷8 |  | |  | x |  |  |  | Cấp C1 | |
| 18 | Đường tỉnh 959 | 959 | Tri Tôn | Cô Tô | 17 | | 7÷8 | 6÷7 |  | |  |  |  | x |  | Cấp D2 | |
| 19 | Đường tỉnh 960 | 960 | Núi Sập | Ranh Kiên Giang | 10,4 | | 7 | 5,5 |  | |  |  | x |  |  | Cấp D1 | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH AN GIANG**  Số: 1069/QĐ-UBND | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *An Giang, ngày 04 tháng 7 năm 2024* |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh**

**An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030**

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;*

*Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045;*

*Căn cứ Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;*

*Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030;Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 2377/TTr-SXD ngày 06 tháng 6 năm 2024.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030,với các nội dung sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh****như sau:**

*a) Giai đoạn đến năm 2025*

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 23,0 m2 sàn/người, trong đó: tại khu vực đô thị đạt 24,7 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 21,9 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người.

- Tổng diện tích sàn nhà ở: phấn đấu hoàn thành việc xây dựng tăng thêm khoảng 5.378.344 m2 sàn, với khoảng 37.186 căn nhà, trong đó:

+ Nhà ở thương mại: tăng thêm khoảng 653.283 m2 sàn, với khoảng 4.355 căn nhà.

+ Nhà ở xã hội: tăng thêm khoảng 175.500 m2 sàn, với khoảng 2.500 căn nhà.

+ Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng: tăng thêm khoảng 4.549.561 m2 sàn, với khoảng 30.330 căn nhà.

+ Nhà ở cho 1.958 hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện Tri Tôn (huyện nghèo) và các hộ thuộc đối tượng của Chương trình mục tiêu như: người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất, ...).

- Chất lượng nhà ở: phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 87,2%, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống còn 12,8%.

*b) Giai đoạn 2026 - 2030*

- Diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 26,1 m2 sàn/người, trong đó: tại khu vực đô thị đạt 27,4 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 25,0 m2 sàn/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người.

- Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm: phấn đấu hoàn thành việc xây dựng thêm khoảng 6.472.633 m2 sàn với khoảng 45.181 căn nhà, trong đó:

+ Nhà ở thương mại: tăng thêm khoảng 1.202.615 m2 sàn, với khoảng 8.017 căn nhà.

+ Nhà ở xã hội: tăng thêm khoảng 265.500 m2 sàn, với khoảng 3.800 căn nhà.

+ Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng: tăng thêm khoảng 5.004.517 m2 sàn, với khoảng 33.363 căn nhà.

+ Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các Chương trình mục tiêu.

- Chất lượng nhà ở: phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 88,9%; nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống còn 11,1%.

**2. Bổ sung điểm g, h, i khoản 4 Điều 1 Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh****như sau:**

“g) Giải pháp nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án

Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý cảnh quan, ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án, tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, ưu tiên quy hoạch phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, khuyến khích chuyển đổi mô hình sang nhà ở chung cư cao tầng hiện đại thay thế nhà ở thấp tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn hoặc các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng, đảm bảo chất lượng về không gian kiến trúc, chất lượng xây dựng công trình, hiện đại, khuyến khích phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với văn hóa, phong tục của địa phương, ứng dụng các công nghệ thông minh tại các dự án phát triển nhà ở.

Tăng cường quản lý sau đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở, ban hành các quy chế để quản lý cũng như quy định về việc bàn giao, tiếp nhận, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án phát triển nhà ở. Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định quản lý sau đầu tư xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở mới.

Tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá, đấu thầu cho các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển nhà ở xã hội,... trên địa bàn.

Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định triển khai của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bố trí đầy đủ quỹ đất trong các đồ án quy hoạch xây dựng.”

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở, nâng cao chất lượng quản lý nhằm giảm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và ổn định an ninh, trật tự xã hội.

h) Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở

Quản lý chặt chẽ việc sang nhượng đất đai, nhà ở. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liền trên đất;

Công khai hệ thống thông tin bất động sản nhà ở, minh bạch các dự án nhà ở trên phương tiện đại chúng để tất cả đối tượng có nhu cầu nắm bắt thông tin.

Tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trong đó có hoạt động giao dịch kinh doanh nhà ở; góp phần quản lý thông tin giao dịch bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân khi kinh doanh bất động sản thông qua các sàn giao dịch bất động sản.

Tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản trong đó có hoạt động môi giới kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân.

i) Giải pháp thu hút nhà đầu tư

Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó rà soát, công khai danh mục các vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở, làm cơ sở kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào tham gia phát triển các loại hình nhà ở theo dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội.

Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Công bố công khai, minh bạch các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ hệ thống hạ tầng, nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực.

Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thủ tục đầu tư dự án, không để tồn đọng và kéo dài nhiều hồ sơ, phát sinh thủ tục. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định của pháp luật.

**3.** Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

*(Đính kèm Thuyết minh tổng hợp điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 và định hướng đến năm 2030)*

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH**  *(Đã ký)*  **Nguyễn Thị Minh Thúy** |

A collage of a city

Description automatically generated

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 04/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

**MỤC LỤC**

[MỞ ĐẦU 1](#_Toc143085822)

[1. Sự cần thiết 1](#_Toc143085823)

[2. Căn cứ pháp lý 2](#_Toc143085824)

[3. Phạm vi nghiên cứu 3](#_Toc143085825)

[4. Mục tiêu và yêu cầu 3](#_Toc143085826)

[CHƯƠNG I: TÁC ĐỘNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH AN GIANG 5](#_Toc143085827)

[1. Đặc điểm tự nhiên 5](#_Toc143085828)

[1.1. Vị trí địa lý 5](#_Toc143085829)

[1.2. Đặc điểm địa hình, đất đai 5](#_Toc143085830)

[1.3. Đặc điểm khí hậu 6](#_Toc143085831)

[2. Đặc điểm xã hội 8](#_Toc143085832)

[2.1. Đơn vị hành chính 8](#_Toc143085833)

[2.2. Đặc điểm phân bố dân cư 9](#_Toc143085834)

[2.3. Lao động 10](#_Toc143085835)

[2.4. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến phát triển nhà ở 11](#_Toc143085836)

[3. Hiện trạng kinh tế và các yếu tố tác động tới phát triển nhà ở 12](#_Toc143085837)

[3.1. Cơ cấu và hướng dịch chuyển kinh tế 12](#_Toc143085838)

[3.2. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến phát triển nhà ở 16](#_Toc143085839)

[3.3. Ảnh hưởng của thị trường vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng 16](#_Toc143085840)

[PHẦN II: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 17](#_Toc143085841)

[1. Hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang đến hết năm 2022 17](#_Toc143085842)

[1.1. Số lượng và diện tích nhà ở 17](#_Toc143085843)

[1.2. Chất lượng nhà ở 18](#_Toc143085844)

[1.3. Thực trạng về công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở 18](#_Toc143085845)

[1.4. Thực trạng công tác phát triển và quản lý nhà ở 19](#_Toc143085846)

[1.5. Thực trạng nhà ở của nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội 22](#_Toc143085847)

[1.6. Thực trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở 28](#_Toc143085848)

[2. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh 29](#_Toc143085849)

[2.1. Kết quả đạt được 29](#_Toc143085850)

[2.2. Tồn tại, vướng mắc 30](#_Toc143085851)

[2.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế 34](#_Toc143085852)

[CHƯƠNG III: DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2030 36](#_Toc143085853)

[1. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh 36](#_Toc143085854)

[1.1. Các yêu cầu khi xác định chỉ tiêu nhà ở 36](#_Toc143085855)

[1.2. Cơ sở tính toán 36](#_Toc143085856)

[2. Tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở 36](#_Toc143085857)

[3. Dự báo nhu cầu chung về nhà ở 37](#_Toc143085858)

[3.1. Dự báo dân số 37](#_Toc143085859)

[3.2. Dự báo tăng trưởng kinh tế 38](#_Toc143085860)

[3.3. Dự báo tỷ lệ đô thị hóa 39](#_Toc143085861)

[3.4. Tương quan của diện tích nhà ở bình quân đầu người với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người 40](#_Toc143085862)

[3.5. Nhu cầu về nhà ở 41](#_Toc143085863)

[CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG 45](#_Toc143085864)

[1. Điều chỉnh, bổ sung quan điểm phát triển nhà ở 45](#_Toc143085865)

[2. Bổ sung Định hướng phát triển nhà ở 45](#_Toc143085866)

[3. Bổ sung nhiệm vụ phát triển nhà ở 48](#_Toc143085867)

[3.1. Phát triển nhà ở phải phù hợp với phát triển đô thị 48](#_Toc143085868)

[3.2. Phát triển nhà ở phải đồng bộ với phát triển hạ tầng 48](#_Toc143085869)

[3.3. Phát triển nhà ở kết hợp chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện hữu 48](#_Toc143085870)

[3.4. Đẩy mạnh phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực trung tâm kinh tế - xã hội 49](#_Toc143085871)

[4. Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu phát triển nhà ở 49](#_Toc143085872)

[4.1. Mục tiêu tổng quát 49](#_Toc143085873)

[4.2. Mục tiêu cụ thể 50](#_Toc143085874)

[5. Dự báo nguồn vốn để phát triển nhà ở 51](#_Toc143085875)

[6. Nhu cầu quỹ đất phát triển nhà ở 55](#_Toc143085876)

[7. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện 57](#_Toc143085877)

[7.1. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp đã phê duyệt 57](#_Toc143085878)

[7.2. Bổ sung một số giải pháp 63](#_Toc143085879)

[CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 66](#_Toc143085880)

[1. Sở Xây dựng 66](#_Toc143085881)

[2. Sở Tài nguyên và Môi trường 67](#_Toc143085882)

[3. Sở Kế hoạch và Đầu tư 67](#_Toc143085883)

[4. Sở Tài chính 68](#_Toc143085884)

[5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 68](#_Toc143085885)

[6. Sở Giao thông - Vận tải 68](#_Toc143085886)

[7. Ban Quản lý khu kinh tế 68](#_Toc143085887)

[8. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang 68](#_Toc143085888)

[9. Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể: 69](#_Toc143085889)

[10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp 69](#_Toc143085890)

[11. Trách nhiệm của Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở 70](#_Toc143085891)

[PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ, KHU NHÀ Ở ĐANG TRIỂN KHAI 71](#_Toc143085892)

[PHỤ LỤC 2. DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐANG TRIỂN KHAI 71](#_Toc143085893)

# MỞ ĐẦU

## 1. Sự cần thiết

Nhận thức được tầm quan trọng của nhà ở đối với đời sống và phát triển  
kinh tế, tỉnh An Giang đã chỉ đạo thực hiện công tác lập chương trình phát triển nhà ở. Ngày 17/09/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 2142/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (gọi tắt là Chương trình phát triển nhà ở) phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2127/QĐ-TTg ngày 30/11/2011. Chương trình phát triển nhà ở sau khi được ban hành đã tác động tích cực đến công tác quản lý và phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, qua đó thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển có hệ thống và phù hợp với quy định của Luật Nhà ở 2014, Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh công tác phát triển nhà ở trên địa bàn cũng đã có nhiều chuyển biến tích cực về số lượng cũng như chất lượng. Tuy nhiên ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và HĐND tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 30/03/2023 về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kì 2021-2030. Qua đó phần nào tác động đến các định hướng, mục tiêu cũng như các chỉ tiêu phát triển của chương trình phát triển nhà ở của tỉnh.

Ngoài ra, ngày 14/03/2022, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản số 820/BXD-QLN về việc xây dựng, điều chỉnh Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo đó:

*"1.2. Đối với các địa phương đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 hoặc có thời hạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đề nghị tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung các nội dung trong Chương trình phát triển nhà ở áp dụng cho giai đoạn 2021-2030 để bảo đảm phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.*

*1.4. Nội dung Chương trình phát triển nhà ở cần tuân thủ các quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ, phù hợp với Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 (xây dựng các mục tiêu, nhóm giải pháp phát triển nhà ở của Chương trình phát triển nhà ở tương ứng với các mục tiêu, nhóm nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong Chiến lược). Đề nghị UBND các tỉnh* ***không xây dựng định hướng hoặc tầm nhìn******của Chương trình mà xây dựng nội dung cụ thể của Chương trình để áp dụng cho giai đoạn 5 năm (2021-2025) hoặc giai đoạn 10 năm (2021-2030).****"*

Vì vậy, Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 30/03/2023 cần có sự điều chỉnh để định hướng chi tiết hơn cho công tác phát triển nhà ở giai đoạn 2021- 2030, điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu phù hợp định hướng phát triển của tỉnh cũng như toàn quốc.

## 2. Căn cứ pháp lý

- Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

- Quyết định số 2161/QĐ-TTg ngày 22/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045;

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

- Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Nghị định số 30/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở;

- Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội;

- Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030;

- Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

- Quyết định số 1369/QĐ-TTg ngày 15/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

## 3. Phạm vi nghiên cứu

*a) Phạm vi về không gian*: Nghiên cứu trên địa bàn toàn tỉnh với diện tích 3.536,83 km2.

*b) Phạm vi về thời gian*: Nghiên cứu hiện trạng nhà ở, dân số từ năm 2020 đến 2022, làm căn cứ dự báo đến năm 2030.

## 4. Mục tiêu và yêu cầu

*a) Mục tiêu*

- Đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn tỉnh đến năm 2022

- Dự báo nhu cầu nhà ở của các nhóm đối tượng đến năm 2025, năm 2030 bao gồm: người có công với cách mạng; người nghèo khu vực nông thôn; người thu nhập thấp tại đô thị; nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức, nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ; nhà ở cho sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp thuộc lực lượng vũ trang; nhà ở công nhân tại các khu công nghiệp; nhà ở sinh viên, học sinh và các đối tượng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh từng giai đoạn làm cơ sở lập kế hoạch phát triển phù hợp.

- Đưa ra dự báo về mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2025, 2030.

- Dự báo quỹ đất cần thiết để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở của tỉnh trong giai đoạn: 2021-2025, 2026-2030.

- Dự báo nguồn vốn để thực hiện giai đoạn 2021-2025, 2026 – 2030.

- Xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp với tình hình cụ thể của tỉnh, dựa trên các mục tiêu được đề ra nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững cho công tác phát triển nhà ở.

- Làm cơ sở để quản lý công tác phát triển nhà ở và triển khai thực hiện các dự án nhà ở trên địa bàn tỉnh; thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở.

- Thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

*b) Yêu cầu*

- Công tác phát triển nhà ở tỉnh An Giang phải phù hợp với nhu cầu nhà ở của địa phương trong từng giai đoạn; đảm bảo tuân thủ pháp luật về nhà ở, quy hoạch, kế hoạch do các cấp phê duyệt và các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành.

- Chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu nhà ở xã hội phải được xác định là một trong những chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh , phù hợp với từng thời kỳ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Xác định quỹ đất để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh.

# CHƯƠNG I: TÁC ĐỘNG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

## 1. Đặc điểm tự nhiên

### *1.1. Vị trí địa lý*

An Giang là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, cách thành phố Hồ Chí Minh 231 km, là tỉnh duy nhất của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có địa bàn ở cả hai bờ sông Hậu. Điểm cực Bắc của tỉnh nằm ở vĩ độ 10°57’B (xã Khánh An, huyện An Phú), cực Nam ở vĩ độ 10°12’B (xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn), cực Tây ở 104°46’Đ (xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn), cực Đông trên kinh độ 105°35’Đ (xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới). Tỉnh có phía Tây Bắc giáp Campuchia (104 km), phía Tây Nam giáp tỉnh Kiên Giang, phía Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Đông giáp tỉnh Đồng Tháp.

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính, gồm 07 huyện (Phú Tân, Châu Phú, Trí Tôn, Châu Thành, Chợ Mới, Thoại Sơn); 02 thị xã (Tân Châu và Tịnh Biên); 02 thành phố (Long Xuyên và Châu Đốc) với 156 xã, phường, thị trấn (116 xã, 19 thị trấn và 21 phường).

Tổng diện tích tự nhiên 3.536,67 km2, đứng thứ 4/13 các tỉnh, thành thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó diện tích đất sản xuất nông nghiệp 280.658 ha, đất lâm nghiệp 14.724 ha.

### *1.2. Đặc điểm địa hình, đất đai*

An Giang là một trong hai tỉnh của vùng Đồng bằng sông Cửu Long có 02 loại địa hình là đồng bằng và đồi núi. Địa hình đồi núi có diện tích là 33 ha, chiếm gần 10% diện tích tự nhiên của tỉnh, phân bố tập trung chủ yếu ở huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên. Trong dãy địa hình đồi núi này nổi bật lên là các ngọn núi như: núi Sam, núi cấm, núi Sập, núi Cô Tô… Các ngọn núi này được xem là nóc nhà của Đồng bằng sông Cửu Long. Nơi đây còn được gọi là vùng Thất Sơn với bảy ngọn núi lớn: Núi cấm (Thiên Cẩm Sơn), Núi Dài Năm Giếng (Ngũ Hồ Sơn), Núi Cô Tô (Phụng Hoàng Sơn), Núi Dài (Ngọa Long Sơn), Núi Tượng (Liên Hoa Sơn), Núi Két (Anh Vũ Sơn), Núi Nước (Thủy Đài Sơn).

Địa hình đồng bằng là toàn bộ phần đất còn lại với diện tích khoảng 305 nghìn ha, chiếm gần 90% diện tích của tỉnh và được chia làm hai khu vực:

+ Cù lao: gồm bốn huyện nằm kẹp giữa sông Tiền và sông Hậu (An Phú, Tân Châu, Phú Tân, Chợ Mới).

+ Vùng Tứ giác Long Xuyên: Bao gồm thành phố Long Xuyên, thị xã Châu Đốc, các huyện Châu Phú, Châu Thành, Thoại Sơn và phần đất thấp còn lại của huyện Tri Tôn và thị xã Tịnh Biên.

Đất đai An Giang được chia làm các nhóm chính: Đất phèn, đất phù sa, đất phù sa cổ, đất thềm. Nhìn chung đất đai ở An Giang thuộc loại đất tương đối tốt, giàu dinh dưỡng, có khả năng thích họp với nhiều loại cây trồng khác nhau. Ngoài chức năng chính phục vụ cho sản xuất nông, lâm nghiệp, dùng để làm nhà ở thì đất cũng có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch, là mặt bằng bố trí các khu du lịch, nối các tuyến điểm với nhau.

An Giang có nhiều sông, kênh rạch ao hồ nối ngọn kết nguồn, rải đều trên những cánh đồng bạt ngàn chiếm 3/4 diện tích toàn tỉnh. Hai con sông Tiền và Hậu nằm sóng đôi giang vòng tay lớn ôm trọn vùng đất cù lao phù sa màu mỡ.

Ngoài các sông lớn, An Giang còn có một hệ thống rạch tự nhiên rải rác khắp địa bàn của tỉnh, với độ dài từ vài km đến 30km, độ rộng từ vài m đến 100m và độ uốn khúc quanh co khá lớn, chẳng hạn kênh 5 xã nơi địa đầu biên giới, kênh xáng Tân An, kênh Vĩnh An, Rạch Cần Thơ, rạch Cố Lao (Phú Châu), kênh Thần Nông, kênh Hòa Bình, rạch Thơm Rơm, rạch Cái Đầm, sông Vàm Nao (Phú Tân), rạch Ông Chưởng, rạch Cái Tàu, rạch Cái Nại, kênh Cà Mau (Chợ Mới)...

Với điều kiện địa hình nêu trên, trong tương lai khi hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu trở nên rõ rệt sẽ gây ảnh hưởng đến khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Khi đó, biến đổi khí hậu với kịch bản mực nước biển dâng 1 m, qua tính toán sẽ có các huyện Trí Tôn, Thoại Sơn bị ảnh hưởng do nhiễm mặn và độ mặn cao nhất có khả năng ở mức từ 0,1 - 0,3‰, ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp; hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản, ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng (hệ thống đường giao thông, các công trình xây dựng, nhà cửa...); ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân và môi trường sinh thái, đa dạng sinh học của địa phương.

### *1.3. Đặc điểm khí hậu*

An Giang nằm trong khoảng vĩ tuyến 10 - 11° Bắc, nằm gần với xích đạo, nên các quá trình diễn biến của nhiệt độ cũng như lượng mưa đều giống với khí hậu xích đạo.

An Giang chịu ảnh hưởng của 2 mùa gió là gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Bắc. Gió Tây Nam mát và ẩm nên gây ra mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Gió mùa Đông Bắc thổi vào An Giang xuất phát từ biển nhiệt đới phía Trung Quốc nên có độ ẩm lớn hơn, không tạo ra rét, mà chỉ hanh khô, có phần nắng nóng từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau.

An Giang có mùa nắng chói chang, là địa phương có số giờ nắng trong năm lớn kỷ lục của cả nước. Nhiệt độ trung bình ở An Giang không những cao mà còn rất ổn định, từ 26ºC đến 28ºC. Nhiệt độ cao nhất là 35ºC - 36ºC vào tháng 4, 5. Nhiệt độ thấp nhất là 20ºC - 21ºC vào tháng 1, 12.

Ở An Giang, mùa có độ ẩm thấp (nhỏ hơn 80%) trùng với mùa khô còn mùa mưa thực sự là một mùa ẩm ướt. Độ ẩm trung bình trong những tháng mùa mưa đều 84%, cá biệt có tháng đạt xấp xỉ 90%. Lượng mưa hàng năm khoảng 1.400 - 1.500mm trong đó mưa ít nhất vào tháng 2 và mưa nhiều nhất vào tháng 9.

Qua các năm tỉnh An Giang không có các dạng khí hậu cực đoan mặc dù ở một vài nơi có xuất hiện lốc xoáy, ngập lũ, sét đánh vào mùa mưa hoặc mưa trái mùa trên diện rộng, ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới biển Đông gây mưa nhiều ngày. Các hiện tượng như mưa lớn, ngập lụt tác động làm giảm tính tiện nghi, tính hữu dụng, sức chịu tải, độ bền, độ an toàn của các công trình nhà ở. Nhà ở được thiết kế theo quy chuẩn hiện hữu sẽ không còn đáp ứng trong trường hợp biến đổi khí hậu về sức chịu tải, độ bền, độ an toàn... Nhà ở hiện hữu tại một số khu vực đã không phù hợp trong trường hợp nước biển dâng và có khả năng không sử dụng được trong tương lai.

Hệ thống sông, rạch của tỉnh An Giang khá dày đặc phân bố khắp nơi, đáng kể là sông Hậu, sông Tiền, sông Mê Kông là nguồn chủ yếu cung cấp nước mặt cho mọi hoạt động kinh tế - xã hội trong tỉnh.

Sông Mê Kông chảy vào Việt Nam ở cửa ngõ Tân Châu và Châu Đốc thành hai nhánh sông: Sông Tiền và sông Hậu theo hướng Tây Bắc - Đông Nam, bao bọc các huyện An Phú, Tân Châu, Phú Tân và Chợ Mới trên chiều dài khoảng 100km.

- Lưu lượng nước trên sông Tiền và sông Hậu đo được ở Tân Châu và Châu Đốc chênh nhau rất lớn: 80% ở sông Tiền và 20% ở sông Hậu. Trước khi chảy đến địa phận huyện Chợ Mới nước sông Tiền chảy qua sông Vàm Nao, nước dồn vào sông Hậu thêm 30%. Từ đó chảy về phía hạ lưu, lưu lượng nước chảy trên hai sông tương đương nhau.

- Nước sông Mê Kông trước khi chảy vào Việt Nam được điều tiết qua Biển Hồ (Campuchia) làm ảnh hưởng đến chế độ nước ở hạ lưu: Giảm lũ lụt vào cao điểm mùa mưa và tăng nước vào mùa khô. Lưu lượng trung bình năm của hệ thống sông này là 15.310m3/s. Lưu lượng mùa lũ lên đến 24.000m3/s và lưu lượng mùa kiệt xuống còn 5.020m3/s.

- Sông Hậu: nằm về phía đông bắc thành phố Long Xuyên và thị xã Châu Đốc. Sông rộng 500-1000m, sâu 12-16m. Dòng chảy của sông theo hướng Tây Bắc - Đông Nam. Vận tốc dòng chảy tương đối lớn, từ 1,0 – 2,98m/s. Tài liệu quan trắc mực nước nhiều năm trên sông Hậu cho thấy, cao độ mực nước cao nhất tại trạm Châu Đốc là 4,91m (năm 1937), thấp nhất là -0,68m (năm 2005). Tại trạm Long Xuyên mực nước cao nhất là 2,66m (năm 1995), thấp nhất là -0,97m (năm 2005).

Ngoài các sông lớn, An Giang còn có một hệ thống rạch tự nhiên rải rác khắp địa bàn của tỉnh, với độ dài từ vài km đến 30km, độ rộng từ vài m đến 100m và độ uốn khúc quanh co khá lớn. Các rạch trong khu vực giữa sông Tiền và sông Hậu thường lấy nước từ sông Tiền chuyển sang sông Hậu. Các rạch nằm trong hữu ngạn sông Hậu thì lấy nước từ sông Hậu chuyển sâu vào nội đồng vùng trũng Tứ giác Long Xuyên. Hệ thống sông rạch và kênh lớn của tỉnh có 280 tuyến với mật độ chung khoảng 0,72km/km2.

Thời tiết, khí hậu khá thuận lợi cho nông nghiệp theo hướng đa canh, thâm canh tăng vụ và thích hợp cho đa dạng sinh học tự nhiên phát triển. Tuy nhiên, do lượng mưa chỉ tập trung vào 6 tháng mùa mưa cùng với nguồn nước lũ từ khu vực thượng nguồn của sông Mê Kông tạo nên những khu vực bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đối với sản xuất nông nghiệp, phát triển hạ tầng, nhà ở, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và môi trường sinh thái khu vực.

## 2. Đặc điểm xã hội

### *2.1. Đơn vị hành chính*

Tỉnh An Giang có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 07 huyện, 02 thị xã và 02 thành phố. Được phân chia thành 156 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 110 xã, 28 phường và 18 thị trấn. Trong đó, thành phố Long Xuyên là đô thị loại I và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, thương mại và dịch vụ tổng hợp của tỉnh An Giang. Theo đó, các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh An Giang được phân bổ cụ thể như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **BẢNG 1.1: CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG** | | | | |
| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Số lượng đơn vị hành chính cấp dưới** | | |
| **Phường** | **Thị trấn** | **Xã** |
| 1 | Thành phố Long Xuyên | 11 |  | 2 |
| 2 | Thành phố Châu Đốc | 5 |  | 2 |
| 3 | Thị xã Tân Châu | 5 |  | 9 |
| 4 | Thị xã Tịnh Biên | 7 |  | 7 |
| 5 | Huyện An Phú |  | 3 | 11 |
| 6 | Huyện Phú Tân |  | 2 | 16 |
| 7 | Huyện Châu Phú |  | 2 | 11 |
| 8 | Huyện Tri Tôn |  | 3 | 12 |
| 9 | Huyện Châu Thành |  | 2 | 11 |
| 10 | Huyện Chợ Mới |  | 3 | 15 |
| 11 | Huyện Thoại Sơn |  | 3 | 14 |
| **TOÀN TỈNH** | | **28** | **18** | **110** |

*(Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15 ngày 13/2/2023 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội)*

### *2.2. Đặc điểm phân bố dân cư*

Đến 31/12/2022, dân số toàn tỉnh An Giang là 1.905.516 người, trong đó khu vực thành thị có 644.773 người, chiếm 33,83%; khu vực nông thôn có 1.260.743 người, chiếm 67,17%. Mật độ dân số bình quân của tỉnh là 539 người/km2. Mật độ dân số tỉnh ở mức trung bình trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đứng sau các tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Vĩnh Long.

**BẢNG 1.2: PHÂN BỐ DÂN CƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG**

| **TT** | **Đơn vị hành chính** | **Dân số**  (người) | **Mật độ dân số** (người/km2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thành phố Long Xuyên | 272.484 | 2.370 |
| 2 | Thành phố Châu Đốc | 101.581 | 962 |
| 3 | Thị xã Tân Châu | 140.863 | 797 |
| 4 | Thị xã Tịnh Biên | 108.352 | 306 |
| 5 | Huyện An Phú | 148.230 | 655 |
| 6 | Huyện Phú Tân | 188.494 | 603 |
| 7 | Huyện Châu Phú | 206.298 | 457 |
| 8 | Huyện Tri Tôn | 117.325 | 195 |
| 9 | Huyện Châu Thành | 151.006 | 426 |
| 10 | Huyện Chợ Mới | 307.627 | 834 |
| 11 | Huyện Thoại Sơn | 163.256 | 347 |
| **TOÀN TỈNH** | | **1.905.516** | **539** |

*(Niên giám thống kê tỉnh An Giang 2022)*

Có thể thấy dân cư trên địa bàn tỉnh chủ yếu tập trung tại thành phố Long Xuyên 2.370 người/km2 và thành phố Châu Đốc 962 người/km2; thành phố Long Xuyên thu hút được đông dân nhất toàn tỉnh do những thuận lợi về hệ thống giao thông, hạ tầng phát triển, tập trung nhiều ngành nghề. Trái ngược với khu vực đô thị, khu vực các huyện Tri Tôn, huyện Thoại Sơn có mật độ dân cư thấp do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên xảy ra lũ lụt và ngập mặn, cùng với đó mức độ phát triển kinh tế còn thấp, cơ hội nghề nghiệp việc làm chưa đủ thu hút lao động tại địa phương và từ nơi khác về sinh sống và làm việc.

Nhìn chung, mật độ dân số ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở, khu vực có mật độ dân số cao sẽ có nhu cầu về nhà ở lớn, tạo điều kiện tiên quyết cho thị trường nhà ở và bất động sản phát triển. Các khu vực có mật độ dân số thấp sẽ gặp nhiều khó khăn trong kêu gọi đầu tư, cũng như phát triển nâng cao chất lượng nhà ở, diện mạo đô thị địa phương.

### *2.3. Lao động*

Nguồn nhân lực lao động tại tỉnh An Giang khá dồi dào, tuy nhiên thời gian gần đây do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, số lượng người lao động có xu hướng giảm. Theo tính toán sơ bộ của Cục thống kê tỉnh, hiện nay lực lượng lao động đang làm việc trên địa bàn tỉnh có khoảng 932 nghìn người, tăng không đáng kể so với cùng kỳ năm trước, chiếm khoảng 48,87% so với dân số toàn tỉnh.

**BẢNG 1.3: LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **CHỈ TIÊU** | **Năm 2018** | **Năm 2019** | **Năm 2020** | **Năm 2021** | **Năm 2022** |
| 1 | Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc (người) | 1.078.735 | 1.002.497 | 985.550 | 922.232 | 931.225 |
| 2 | Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo (%) | 13,50 | 14,56 | 13,86 | 13,38 | 14,85 |

(*Niên giám thống kê tỉnh An Giang 2022)*

Từ lâu, sản xuất nông nghiệp đã luôn là thế mạnh của tỉnh, dịch vụ nông nghiệp phát triển tốt và sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu. An Giang có hơn 80% diện tích đất nông nghiệp, đất phù sa chiếm hơn 44% diện tích đất nông nghiệp, có nguồn nước ngọt quanh năm, khí hậu ôn hòa và 65% dân số lao động nông thôn. Trong khi đó, tình hình tập trung và phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đã có nhiều thay đổi rõ rệt kể từ khi tỉnh đặt mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa. Theo đó, tỉnh đã phát triển, hình thành và đưa vào sử dụng 03 khu công nghiệp tập trung. Ngành công nghiệp sau đó đã được chuyển dịch theo hướng gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, tăng dần tỷ trọng công nghiệp chế biến, nhất là hàng nông sản và thủy sản, nâng cao giá trị sản phẩm xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩu, từ đó giúp thu nhập người dân tăng và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

Trong thời gian tới, cơ cấu lao động theo nghề nghiệp sẽ tiếp tục dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng lao động làm việc trong các ngành thương mại dịch vụ, công nghiệp xây dựng. Vì vậy, cần tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng của lực lượng lao động để đáp ứng được các yêu cầu về phát triển kinh tế, tạo nguồn lực để thúc đẩy phát triển nhà ở.

Trong giai đoạn từ 2018 đến năm 2022, lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh khá ổn định, biến động không nhiều, dẫn đến nhu cầu nhà ở không cao. Tuy nhiên, với định hướng phát triển kinh tế tăng trưởng giai đoạn 2021 – 2030, sẽ là điều kiện để thu hút lao động khiến cho nhu cầu nhà ở tăng cao, thị trường nhà ở có sự chuyển dịch trong các phân khúc nhà ở cho thuê, nhà ở cho người thu nhập thấp.

### *2.4.* *Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến phát triển nhà ở*

Mức sống xã hội ngày càng được cải thiện thì nhà ở cũng theo đó phát triển các chủng loại và nội dung. Công cuộc xóa đói giảm nghèo tại tỉnh An Giang đã có những thành công trên diện rộng, người dân vượt qua ngưỡng nghèo khổ đói kém thì nhà ở đủ điều kiện để giải quyết triệt để.

Dân số về lượng và chất ảnh hưởng lớn đến nhà ở tại tỉnh An Giang. Đó là sự gia tăng cả cơ học và tự nhiên, trong đó nhấn mạnh phần tăng cơ học trong quá trình đô thị hóa làm cho xã hội bộc lộ những nhu cầu mới, trở thành sức ép nan giải tại tỉnh.

Tác nhân xã hội đối với nhà ở còn đi sâu vào chuỗi các nhân tố như bộ ba khách thể, chủ thể và vật thể; còn phải đề cập đến tâm lý xã hội, tính nhân văn cùng đặc thù dân tộc trong cộng đồng dân cư.

## 3. Hiện trạng kinh tế và các yếu tố tác động tới phát triển nhà ở

### *3.1. Tình hình,* *cơ cấu và hướng dịch chuyển kinh tế*

Theo Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh An Giang về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của tỉnh An Giang, trong năm 2022, tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát, các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống người dân quay trở về bình thường mới. Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh An Giang năm 2022 có nhiều khởi sắc và tăng trưởng đáng kể. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì tăng trưởng ổn định; công nghiệp và dịch vụ chuyển biến tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới vẫn được đảm bảo.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2022 đạt 6,87%, vượt kế hoạch mà tỉnh đề ra (5,20%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,16%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,90%; khu vực thương mại và dịch vụ tăng 8,66%; thuế trừ trợ cấp tăng 6,27%. Quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành đạt khoảng 102.720 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 53,907 triệu đồng/năm *(tương đương 2.278 USD).*

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2022 của tỉnh An Giang có nhiều khởi sắc, vượt kế hoạch và chỉ tiêu Hội đồng nhân dân tỉnh đề ra. Khu vực công nghiệp và xây dựng, khu vực thương mại và dịch vụ tăng trưởng mạnh. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản dù giảm về sản lượng, song người nông dân đang chuyển dần sang sản xuất các sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Kết quả này cho thấy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang phù hợp với bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước.

Về cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang năm 2022: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 34,33%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 16,06%; khu vực thương mại và dịch vụ chiếm 46,07%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,54%. Kết quả thực hiện cụ thể như sau:

- Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản:Trong năm 2022, sản xuất nông, lâm, thủy sản tiếp tục duy trì ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho nền kinh tế. Diện tích xuống giống và năng suất lúa và rau màu giảm nhẹ, song chăn nuôi và thủy sản có nhiều dấu hiệu khởi sắc, đảm bảo ổn định nhu cầu lương thực, thực phẩm những tháng đầu năm. Đồng thời, đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn theo hợp đồng với các tập đoàn và thị trường nước ngoài, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Toàn ngành nông nghiệp tiếp tục tập trung triển khai nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc, ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao năng lực sản xuất theo hướng chuyên sâu, bền vững. Bên cạnh đó, luôn chú trọng công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi; dự báo, phòng, chống thiên tai, dịch hại; tiêm phòng để đảm bảo ngành nông nghiệp phát triển ổn định, hỗ trợ hoạt động của người nông dân. Toàn tỉnh có thêm 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 94%.

- Sản xuất công nghiệp: Trong năm 2022, sản xuất công nghiệp dần được khôi phục, ổn định và phát triển. Các gói hỗ trợ của Chính phủ cho hoạt động sản xuất kinh doanh đã tạo nhiều tác động tích cực, các doanh nghiệp nhanh chóng trở lại sản xuất, nhiều nhà máy tăng tốc hoạt động hết công suất, đáp ứng nguồn cung ứng hàng hóa; lực lượng công nhân lao động được tiêm đầy đủ liều vắc xin, đảm bảo phục vụ tốt hoạt động sản xuất của doanh nghiệp trong điều kiện bình thương mới. Những tháng giữa năm 2022, giá cả nhiều mặt hàng tăng cao như xăng, dầu, sắt thép, vật tư nông nghiệp... làm gia tăng chi phí sản xuất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Song nhìn chung cả năm, sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng trưởng khá tốt. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,3% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai khoáng tăng 4,45%; ngành chế biến, chế tạo tăng 8,10%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 10,78%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,91%.

- Đầu tư, xây dựng cơ bản: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2022 ước đạt 33.378 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Đối với các dự án đầu tư công, ngay từ đầu năm, tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Bên cạnh đó, tỉnh đã thành lập các đoàn kiểm tra công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhằm đẩy nhanh giải ngân tối đa chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 được giao từ đầu năm. Ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 đạt trên 85%.

- Khu vực thương mại và dịch vụ: Năm 2022, doanh thu bán buôn, bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 172.314 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 92.400 tỷ đồng, tăng 14,74% so với cùng kỳ. Trong đó, một số mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng tăng cao như: lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, đồ dùng gia đình, vật liệu xây dựng và xăng dầu. Các dịch vụ tăng mạnh như ăn uống, lưu trú, du lịch lữ hành.

- Hoạt động xuất, nhập khẩu:

+ Xuất khẩu: Tình hình xuất khẩu năm 2022 tăng trưởng khá so với cùng kỳ về cả sản lượng và kim ngạch. Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn tỉnh hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Thương mại biên mậu hoạt động thông suốt. Hoạt động xuất khẩu sang các thị trường đối tác trong các hiệp định thương mại tự do (FTAs) tiếp tục được tăng cường, đồng thời mở rộng sang các thị trường mới và khó tính cho thấy sản phẩm xuất khẩu của tỉnh đã dần được cải thiện về chất lượng, mẫu mã. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đều tăng trưởng khá tốt. Kim ngạch xuất khẩu năm 2022 đạt 1.158,6 triệu USD, tăng 1,45% so với cùng kỳ.

+ Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa năm 2022 đạt 220,2 triệu USD, tăng 16,45% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: nguyên vật liệu hàng may mặc, thuốc trừ sâu và nguyên liệu.

- Thu, chi ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước từ kinh tế địa bàn trong cả năm 2022 đạt 7.584 tỷ đồng, đạt 123% kế hoạch giao trong năm 2022 và bằng 105% so với cùng kỳ. Trong đó, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 450 tỷ đồng, tăng 43,77% so với cùng kỳ; thu nội địa đạt 6.950 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương trong năm 2022 đạt 15.385 tỷ đồng, bằng 95% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao và bằng 112% so với cùng kỳ.

- Ngân hàng: Tổng số dư vốn huy động thực hiện đến hết năm 2022 là 63.050 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 7,88%. Trong đó, huy động trên 12 tháng là 19.040 tỷ đồng, chiếm 30,73% trên tổng số dư vốn huy động. Tổng dư nợ cấp tín dụng thực hiện đến cuối năm 2022 là 102.076 tỷ đồng, so với cuối năm 2021 tăng 11,41%. Chất lượng tín dụng tốt, nợ xấu chỉ chiếm 0,83% trên tổng dư nợ. Cơ cấu tín dụng giữa VND, ngoại tệ; giữa ngắn hạn với trung và dài hạn đảm bảo, phù hợp với cơ cấu nguồn vốn và sử dụng vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn. Tín dụng tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh là động lực tăng trưởng kinh tế.

- Tình hình đăng ký doanh nghiệp:Trong năm 2022, toàn tỉnh có 267 doanh nghiệp và 73 đơn vị trực thuộc tái hoạt động. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng 20,81% (tăng 46 doanh nghiệp), số đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại tăng 69,76% (tăng 30 đơn vị trực thuộc). Có 879 doanh nghiệp và 908 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, tổng số vốn đăng ký là 7.683 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký tăng 47,23% (tương đương 282 doanh nghiệp), số vốn đăng ký mới giảm 4,14% (tương đương giảm 332 tỷ đồng). Bên cạnh đó, có 179 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 72,11% (tương đương 75 doanh nghiệp) so với cùng kỳ; 294 đơn vị trực thuộc chấm dứt hoạt động, tăng 45,54% (tương đương 92 đơn vị) so với cùng kỳ. Đồng thời, có 355 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 22,83% (tương đương 66 doanh nghiệp) so với cùng kỳ; 144 đơn vị trực thuộc đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 97,26% (tương đương 71 đơn vị) so với cùng kỳ. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 7.216 doanh nghiệp và 4.089 đơn vị trực thuộc đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 80.679 tỷ đồng. Về phát triển hợp tác xã, tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 279 hợp tác xã, tăng 8,98% so với cùng kỳ. Tổng số thành viên trong hợp tác xã là 139.918 người, tương đương cùng kỳ. Thu nhập bình quân của người lao động trong hợp tác xã đạt khoảng 60 triệu đồng/năm, tăng 33% so với cùng kỳ.

- Tình hình thu hút đầu tư*:* Tính từ đầu năm, toàn tỉnh tiếp nhận 69 dự án đầu tư đăng ký mới. Trong đó đã phê duyệt 11 dự án với tổng vốn đầu tư là 1.660 tỷ đồng, bao gồm: 02 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký là 391 tỷ đồng; 09 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký là 1.269 tỷ đồng và chấp thuận chủ trương đầu tư để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 01 dự án với tổng vốn là 14.096 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2021, tổng số dự án đăng ký mới giảm, đồng thời do vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và nhà ở thương mại nên số dự án được cấp mới giảm 08 dự án, tuy nhiên tổng vốn đầu tư đăng ký tăng 323 tỷ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 02 dự án đầu tư mới (tăng 100% so với cùng kỳ) với tổng vốn đăng ký là 22,7 triệu USD (tăng 61% so với cùng kỳ). Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 40 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư là 304 triệu USD, tổng vốn thực hiện là 176 triệu USD (chiếm 57,89% tổng vốn đầu tư đăng ký).

Với hướng chuyển dịch kinh tế như vậy, cả cung và cầu của thị trường bất động sản sẽ nhận được nhiều tác động tích cực:

- Lực lượng lao động di cư về tỉnh tiếp tục có sự gia tăng dẫn tới gia tăng nhu cầu nhà ở, trong đó nhóm lao động gia tăng chủ yếu tập trung vào ngành dịch vụ, thương mại dẫn đến cơ cấu nhu cầu nhà ở vẫn sẽ tập trung vào phân khúc nhà ở thương mại giá thấp và nhà ở xã hội.

- Thu nhập bình quân đầu người tăng trưởng dẫn đến sự gia tăng về khả năng chi trả cho nhà ở, sức mua tăng lên sẽ hấp dẫn được các nhà đầu tư tham gia vào thị trường bất động sản, nguồn cung sẽ dồi dào và đa dạng hơn.

- Nền kinh tế chung tăng trưởng sẽ dẫn đến tác động cả vào cung và cầu nhà ở, thu hút vốn đầu tư về tỉnh ngày một lớn, thu nhập bình quân ngày càng tăng.

### *3.2. Ảnh hưởng của yếu tố xã hội đến phát triển nhà ở*

Mức sống xã hội ngày càng được cải thiện thì nhà ở cũng theo đó phát triển các chủng loại và nội dung. Tại tỉnh An Giang, sự nghiệp xóa đói giảm nghèo đã có những thành công trên diện rộng, người dân vượt qua ngưỡng nghèo khổ đói kém thì nhà ở đủ điều kiện để giải quyết triệt để. Các nhà khoa học xã hội đồng thời coi đây là tác nhân kinh tế - xã hội của nhà ở toàn tỉnh.

Dân số về lượng và chất ảnh hưởng lớn đến nhà ở tại An Giang. Đó là sự gia tăng cả cơ học và tự nhiên, trong đó nhấn mạnh phần tăng cơ học trong quá trình đô thị hóa làm cho xã hội bộc lộ những nhu cầu mới, trở thành sức ép nan giải trên địa bàn tỉnh.

Tác nhân xã hội đối với nhà ở còn đi sâu vào chuỗi các nhân tố như bộ ba khách thể, chủ thể và vật thể; còn phải đề cập đến tâm lý xã hội, tính nhân văn cùng đặc thù dân tộc trong cộng đồng dân cư.

### *3.3. Ảnh hưởng của thị trường vật liệu xây dựng, công nghệ xây dựng*

Với đặc thù chi phí xây dựng chiếm tỷ trọng lớn trong việc hình thành nhà ở thì giá vật liệu xây dựng là yếu tố có tác động lớn đến giá thành nhà ở. Giá vật liệu xây dựng tăng tác động làm gia tăng chi phí hình thành nhà ở dẫn tới sự gia tăng về giá bán, cho thuê, cho thuê mua và ngược lại.

Bên cạnh chiều hướng tác động của giá vật liệu xây dựng tới giá thành nhà ở thì thị trường vật liệu xây dựng cũng chịu tác động theo chiều hướng ngược lại từ thị trường bất động sản, đặc biệt là nhà ở.

Ghi nhận trong năm 2022, do tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp, thị trường bất động sản là nhà ở sụt giảm nghiêm trọng về nguồn cung mới và sức cầu của hầu hết các phân khúc. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về vật liệu xây dựng như: sắt thép, xi măng, gạch xây, gạch men, thiết bị nội thất… đều giảm mạnh. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng đã thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, trong đó, phổ biến là giảm giá bán.

Đối với công nghệ xây dựng hiện nay chủ yếu tập trung theo hướng làm giảm thời gian thi công, tối ưu hóa việc sử dụng vật liệu xây dựng giúp tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng góp phần làm giảm giá thành.

# PHẦN II: HIỆN TRẠNG NHÀ Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

## 1. Hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang đến hết năm 2023

### *1.1. Số lượng và diện tích nhà ở*

Tính đến 31/12/2023, hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang như sau:

- Trên địa bàn của khoảng 568.543 căn nhà với tổng diện tích sàn là 41.868.437 m2 sàn; trong đó khu vực đô thị có khoảng 185.730 căn tương ứng 15.023.211 m2 sàn, khu vực nông thôn có khoảng 382.813 căn tương ứng 26.845.226 m2 sàn. Nhà ở riêng lẻ là loại hình chủ yếu trên địa bàn tỉnh.

**Bảng 2.1. Hiện trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Số căn** | **Diện tích sàn**  **(m2 sàn)** |
|
| 1 | **Toàn tỉnh** | **568.543** | **41.868.437** |
| 2 | Khu vực đô thị | 185.730 | 15.023.211 |
| 3 | Khu vực nông thôn | 382.813 | 26.845.226 |

*Nguồn: Tổng hợp của Sở Xây dựng*

- Như vậy từ năm 2020-2023 tăng 3.015.984 m2 sàn, trung bình mỗi năm tăng khoảng 1.000.000 m2 sàn. Diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đạt 21,97 m2 sàn/người, trong đó khu vực đô thị đạt 23,0 m2 sàn/người, khu vực nông thôn đạt 21,29 m2 sàn/người.

**Bảng 2.2. Diện tích sàn nhà ở, diện tích bình quân đầu người trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2023**

| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Diện tích bình quân**  **(m2/người)** | **Diện tích (m2)** |
| --- | --- | --- | --- |
|
|  |
|  | **Toàn tỉnh** | **21,97** | **41.868.437** |
|  | *Khu vực đô thị* | *23,30* | *15.023.211* |
|  | *Khu vực nông thôn* | *21,29* | *26.845.226* |
| 1 | Thành phố Long Xuyên | 22,71 | 6.416.356 |
| 2 | Thành phố Châu Đốc | 24,90 | 2.529.351 |
| 3 | Huyện An Phú | 20,39 | 3.022.263 |
| 4 | Thị xã Tân Châu | 21,22 | 2.989.727 |
| 5 | Huyện Phú Tân | 22,44 | 4.230.152 |
| 6 | Huyện Châu Phú | 21,70 | 4.498.699 |
| 7 | Thị xã Tịnh Biên | 22,95 | 2.486.703 |
| 8 | Huyện Tri Tôn | 21,46 | 2.517.518 |
| 9 | Huyện Châu Thành | 20,46 | 3.089.176 |
| 10 | Huyện Chợ Mới | 22,67 | 6.975.368 |
| 11 | Huyện Thoại Sơn | 19,07 | 3.113.126 |

*Nguồn: Tổng hợp của Sở Xây dựng*

Diện tích nhà ở bình quân đầu người khá đồng đều tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. So với năm 2020, diện tích sàn tăng 1,57 m2 sàn, trung bình mỗi năm tăng 0,52 m2 sàn/người.

### *1.2. Chất lượng nhà ở*

Trong khoảng thời gian 03 năm trở lại đây, lượng nhà ở phát triển mới trên địa bàn tỉnh chủ yếu là loại hình nhà ở kiên cố, một phần nhỏ là nhà ở thiếu kiên cố, không xây dựng mới loại hình nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ, bên cạnh đó tỉnh đã áp dụng các chính sách cũng như huy động thêm nhiều nguồn vốn xã hội hóa giúp các hộ dân sửa chữa, cải thiện thêm về chất lượng nhà ở. Vì vậy đến năm 2023, lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố tăng từ 78,04% lên 86,5%, nhà ở thiếu kiên cố và đơn sở giảm từ 21,96% năm 2020 còn 13,5% năm 2023.

**Bảng 2.3: Chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh đến năm 2023**

| **STT** | **Thời gian** | **Nhà ở kiên cố và bán kiên cố** | **Nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Năm 2020 | 78,04% | 21,96% |
| 2 | Năm 2022 | 86,1% | 13,9% |
| 3 | Năm 2023 | 86,5% | 13,5% |

*Nguồn: Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2022, kết quả thực hiện năm 2023*

### *1.3. Thực trạng về công tác quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng liên quan đến phát triển nhà ở*

Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2020 đã được UBND tỉnh An Giang thực hiện nghiêm chỉnh, hợp lý, quá trình sử dụng cơ bản dựa trên quan điểm khai thác sử dụng triệt để quỹ đất, đảm bảo sử dụng đất hợp lý và hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, phù hợp với quan điểm phát triển chung của tỉnh và cả nước. Quy hoạch sử dụng đất đã góp phần giúp các ngành chủ động giải quyết nhanh nhu cầu sử dụng đất của các hộ dân và doanh nghiệp, đảm bảo đáp ứng đủ quỹ đất cho phát triển nhà ở cho người dân và doanh nghiệp thực hiện các dự án phát triển nhà ở.

Công tác phát triển dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở được các cấp chính quyền địa phương giám sát, quản lý chặt chẽ. Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 70 dự án phát triển nhà ở được chấp thuận đầu tư theo pháp luật. Một số dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, tạo quỹ nhà ở cho nhân dân, công nhân tại các khu công nghiệp.

### *1.4. Thực trạng công tác phát triển và quản lý nhà ở*

*a. Công tác phát triển nhà ở*

*\* Nhà ở thương mại*

Việc phát triển dự án nhà ở thương mại hiện nay chủ yếu theo hình thức phân lô, bán nền (rất ít dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán), chưa tạo được sản phẩm chính là nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua. Từ năm 2015 đến nay, tỉnh đã thực hiện chấp thuận chủ trương đầu tư cho 70 dự án nhà ở thương mại với quy mô 1.395,39 ha trong đó có 14 dự án có quy mô trên 20ha với tổng diện tích 1.069,5 ha và 56 dự án với tổng diện tích 325,9ha. Trong đó, có 3 dự án có sản phẩm là nhà ở cung ứng ra thị trường bao gồm: Dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu với 1.732 căn nhà ở riêng lẻ; Dự án căn hộ cao cấp Marina Plaza Long Xuyên với 344 căn hộ chung cư và 07 căn nhà liên kế; dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ với 118 căn nhà ở riêng lẻ.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn đã hoàn thành 13 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị (chủ yếu là các lô nền chuyển quyền sử dụng đất do người dân tự xây dựng nhà ở), trong đó hoàn thành Dự án Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh với 118 căn nhà xây thô tương ứng 45.419 m2 sàn.

**Bảng 2.4. Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị hoàn thành từ năm 2021**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dự án** | **Quy mô** | **Số lô nền/căn nhà** |
|  | **Toàn tỉnh** | **160.84** | **5.202** |
| **1** | **Thành phố Long Xuyên** | **31,41** | **1.297** |
| 1.1 | Khu dân cư Xẻo Trôm 3 | 11,01 | 415 |
| 1.2 | Khu đô thị Làng giáo viên đại học mở rộng 1 | 5,96 | 394 |
| 1.3 | Khu dân cư Phú Quý | 0,93 | 39 |
| 1.4 | Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài | 9,93 | 331 |
| 1.5 | Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh | 3,58 | 118 |
| **2** | **Thành phố Châu Đốc** | **8,07** | **400** |
| 2.1 | Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân | 2,07 | 200 |
| 2.2 | Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân | 6 | 200 |
| **3** | **Thị xã Tân Châu** | **99,8** | **2.753** |
| 3.1 | Khu Đô Thị Sao Mai | 99,8 | 2.753 |
| **4** | **Huyện An Phú** | **4,96** | **177** |
| 4.1 | KĐT thương mại cửa khẩu Long Bình | 4,96 | 177 |
| **5** | **Huyện Châu Thành** | **9,8** | **327** |
| 5.1 | Khu Trung tâm văn hóa thể dục - thể thao và dân cư đô thị huyện Châu Thành | 9,8 | 327 |
| **6** | **Huyện Thoại Sơn** | **6,11** | **225** |
| 6.1 | Khu dân cư Thoại Sơn | 1,04 | 35 |
| 6.2 | Khu dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu | 5,07 | 190 |
| **7** | **Huyện Châu Phú** | **0,69** | **23** |
| 7.1 | Khu dân cư ấp Vĩnh Thuận | 0,69 | 23 |

*\* Nhà ở xã hội*

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã và đang triển khai 05 dự án nhà ở xã hội trong đó có 04 dự án nhà ở xã hội tập trung tại thành phố Long Xuyên và 01 dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành.

Tính đến nay, các dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng:

- Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hồ với quy mô 495 căn và dự án nhà ở xã hội khu dân cư Tây Đại học với quy mô 224/448 căn (tổng quy mô dự án này là 4 block với 448 căn).

- Dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành đã hoàn thành 899 căn nhà.

- Riêng 02 dự án nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city và Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Tây sông Hậu đang chuẩn bị đưa vào sử dụng.

**Bảng 2.5. Danh mục dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành đến nay**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Dự án** | **Quy mô** | | **Đã hoàn thành đến nay** | | **Ghi chú** |
| **Số căn** | **Diện tích sàn (m2)** | **Số căn** | **Diện tích sàn (m2)** |
|  | **Dự án Nhà ở xã hội tập trung** | **4.952** | **341.814** | **1.597** | **141.547** |  |
| 1 | Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ | 495 | 29.700 | 495 | 29.700 | Đã hoàn thành trước năm 2020 |
| 2 | Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Tây Đại học | 448 | 26.880 | 224 | 13.440 | Hoàn thành 2 block năm 2021,2022 (bao gồm nhà ở thương mại trong dự án) |
| 3 | Dự án nhà ở xã hội – Khu đô thị Golden city | 2.580 | 186.234 | 584 | 40.412 | Đang triển khai |
| 4 | Dự án nhà ở xã hội Khu đô thị mới Tây sông Hậu | 1.429 | 99.000 | 294 | 57.995 | Hoàn thành nhà ở thấp tầng |
|  | **Dự án nhà ở xã hội cho công nhân** | **899** | **68.518** | **647** | **55.474** |  |
| 3 | Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành | 899 | 68.518 | 647 | 55.474 | Hoàn thành phần nhà ở liền kề năm 2021 |

Như vậy, việc phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã được quan tâm phát triển. Tuy nhiên, nguồn lực để đầu tư phát triển nhà ở cho đối tượng thu nhập thấp tại khu vực đô thị còn thiếu, nhiều địa phương chưa có đất sạch để kêu gọi nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội.

*\* Nhà ở tái định cư*

Trên địa bàn tỉnh chưa phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư mà bố trí tái định cư theo hình thức bàn giao đất nền cho người dân tự xây dựng nhà ở.

*\* Nhà ở công vụ*

Hiện nay, nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh chủ yếu là xây dựng phục vụ cho giáo viên tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Tính đến nay trên địa bàn có tổng cộng 896 chỗ ở cho giáo viên với diện tích sàn 13.561 m2 sàn.

*\* Công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư*

Hầu hết chung cư trên địa bàn tỉnh đều thuộc diện xây dựng mới, chất lượng đảm bảo nên chưa thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư. Tuy nhiên, trong thời gian tới, Sở Xây dựng sẽ triển khai phối hợp với các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện triển khai Nghị định số 68/2021/NĐ- CP về xây dựng, cải tạo nhà chung cư để theo dõi và lập kế hoạch cải tạo theo quy định.

*b) Công tác quản lý nhà ở và thị trường bất động sản*

Ngày 30/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ban hành quy định về cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh An Giang; qua đó công tác quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cùng với việc cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng đã tạo nên diện mạo mới cho khu vực đô thị, các công trình đưa vào sử dụng phát huy được hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, vấn đề quản lý xây dựng nhà ở và công tác cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng nhà ở vẫn còn một số tồn tại sau:

- Đối với nhà ở riêng lẻ của hộ dân cư và nhà ở riêng lẻ nằm tại khu đô thị: Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng còn xảy ra, nhiều công trình và nhà ở riêng lẻ xây dựng không có giấy phép, sai giấy phép; Công tác cấp giấy phép xây dựng mới chủ yếu thực hiện được tại các khu vực đô thị trong tỉnh. Tại khu vực nông thôn, việc cấp giấy phép xây dựng vẫn chưa được thực hiện, hoạt động xây dựng ở đây vẫn theo thói quen và diễn ra tự do. Bên cạnh đó, nhiều địa phương chưa ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kiến trúc nên chưa có sự đồng bộ về xây dựng nhà ở trên toàn khu vực, đặc biệt tại một số đô thị thuộc khu vực miền núi của tỉnh.

- Đối với nhà ở thương mại: Tình hình quản lý xây dựng nhà ở chưa sát sao, dẫn đến tiến độ xây dựng nhà ở một số dự án không đạt kế hoạch đề ra. Nguyên nhân do một số chủ đầu tư không chấp hành đúng các quy định của pháp luật về xây dựng, công tác kiểm tra, giám sát một số ngành, địa phương chưa chủ động và thường xuyên, việc xử lý các công trình vi phạm không kịp thời và thiếu kiên quyết.

### *1.5. Thực trạng nhà ở của nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội*

*a. Nhà ở người có công với cách mạng*

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1952/QĐ-UBND ngày 13 tháng 9 năm 2013 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang; Quyết định số 2308/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 và Quyết định 3371/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh. Theo đó, giai đoạn 2013-2020 đã hỗ trợ được **6.427 hộ** khó khăn về nhà ở trong đó: xây dựng mới là 3.792 hộ, sửa chữa: 2.680 hộ. Chi tiết các giai đoạn cụ thể như sau:

- Giai đoạn 2013 - 2018 đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 5.400 hộ (*trong đó: xây dựng mới 3.271 hộ; sửa chữa 2.680 hộ*). Theo mục tiêu Nghị quyết 14/2015/NQ-HĐND thì giai đoạn 2016 – 2017 đã hoàn thành việc hỗ trợ nhà ở cho đối tượng người có công với cách mạng là **3.380 hộ** *(trong đó: xây dựng mới 1.857 hộ; sửa chữa 1.523 hộ, với tổng kinh phí khoảng 123.310 triệu đồng).*

- Giai đoạn 2019 - 2020 đã hoàn thành việc hỗ trợ cho 1.072 hộ (*trong đó: xây dựng mới 521 hộ; sửa chữa 551 hộ*).

Phần lớn các hộ được nhận hỗ trợ đã thực hiện cải tạo, xây mới lại nhà ở đảm bảo, chất lượng cuộc sống được nâng lên. Một số hộ gia đình người có công với cách mạng chưa nhận được hỗ trợ hiện tại đang sống trong điều kiện xuống cấp về nhà ở hoặc nhà ở tạm bợ, chất lượng chỉ đạt thiếu kiên cố. Những hộ gia đình này trong thời gian tới cần nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền và hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để cải thiện chất lượng nhà ở.

*b. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn*

Thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 2472/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015 và Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2018 về triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang, **đã thực hiện hỗ trợ cho 1.963 hộ nghèo** *(trong đó xây mới là 1.862 hộ, sửa chữa 101 hộ).* Nhà ở sau khi được xây mới hoặc sửa chữa có diện tích xây dựng từ 32 m2/căn đến trên 100 m2/c,ăn, đảm bảo theo tiêu chuẩn “3 cứng” là nền cứng, khung – tường cứng, mái cứng và vật liệu thường được sử dụng như bê tông cốt thép, sắt, thép, gạch, máu tole, mái ngói,... 100% hộ dân xây dựng có nhà vệ sinh, điện, nước. Tuổi thọ từ 10 năm trở lên, và luôn đảm bảo an toàn khi bão, tố, lốc xảy ra.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn vận động từ các thành phần kinh tế đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Mái ấm công đoàn”,... để hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh với tổng số căn là 8.904 căn (xây mới: 7.433 căn và sửa chữa là: 1.471 căn).

Phần lớn nhà ở hộ nghèo tại khu vực nông thôn có khó khăn về nhà ở là nhà thuộc dạng tạm bợ có kết cấu là cột tre hoặc bạch đàn, vách lá, mái lá,... không đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt khu có bão hoặc giông lốc xảy ra.

*c. Nhà ở cho công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp*

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang có 3 khu công nghiệp đã đưa vào sử dụng gồm: Khu công nghiệp Bình Hòa, Khu công nghiệp Bình Long, khu công nghiệp Xuân Tô với tổng số công nhân là 16.762 người . Qua khảo sát hiện trạng hiện số công nhân làm việc trong khu công nghiệp có nhu cầu về nhà ở là rất lớn tuy nhiên công tác xây dựng, phát triển nhà ở cho công nhân thuê trong thời gian qua chưa được các doanh nghiệp sử dụng lao động cũng như các chủ đầu tư các khu công nghiệp chú trọng. Tính đến nay mới chỉ có 01 dự án nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành được đầu tư xây dựng dự kiến hoàn thành trong năm nay.

Trong thời gian tới, các khu công nghiệp đang mời gọi đầu tư hạ tầng gồm: khu công nghiệp Vàm Cống (tp Long Xuyên), Khu công nghiệp Hội An (huyện Chợ Mới), Khu công nghiệp Bình Hòa (huyện Châu Thành) mở rộng và khu công nghiệp Bình Long (huyện Châu Phú) mở rộng. Vì vậy, công tác phát triển nhà ở cho công nhân trong thời gian tới cần được quan tâm, đầu tư.

Ngoài những khó khăn về nhà ở, đời sống tinh thần của công nhân còn hết sức nghèo nàn, hầu hết các công nhân không có điều kiện được tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa; đây cũng là một trong những là nguyên nhân dễ phát sinh tệ nạn xã hội, làm mất trật tự an ninh xã hội, ảnh hưởng đến đời sống người công nhân.

*d. Nhà ở cho học sinh trung cấp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng*

*\* Nhà ở cho sinh viên trường đại học, cao đẳng, dạy nghề*

Hiện nay, số học sinh, sinh viên theo học tại các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trên toàn tỉnh là 14.959 người .

Trong thời gian qua, công tác phát triển nhà ở cho sinh viên, học sinh trên địa bàn tỉnh được quan tâm. Năm 2009, tỉnh An Giang được trung ương đầu tư xây dựng nhà ở sinh viên tại 02 địa điểm (trường Đại học An Giang – cơ sở 02 tại huyện Châu Phú và nhà ở sinh viên cụm trường Bắc thành phố Long Xuyên) với quy mô đáp ứng cho khoảng 2.200 sinh viên. Hiện nay các dự án đã hoàn thành công tác đầu tư xây dựng và đưa vào khai thác sử dụng, trong đó ký túc xá sinh viên cơ sở 02 An Giang với quy mô 440 chỗ ở (tương đương 55 phòng); nhà ở sinh viên cụm trường Bắc thành phố Long Xuyên với quy mô 1.776 chỗ ở (tương đương 222 phòng). Ngoài ra, các trường đại học, cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh đã tự đầu tư xây dựng ký túc xá tại trường để đáp ứng nhu cầu ở trọ cho sinh viên đang theo học tại trường như trường Cao đẳng nghề An Giang, trường Cao đẳng Y tế, Trường trung cấp kinh tế - công nghệ,... với tổng số chỗ ở ký túc xá hiện có là 2.168 chỗ.

Như vậy, nhà ở cho sinh viên hiện nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, theo dự báo quy mô phát triển của các trường như trường đại học An Giang trong thời gian tới lượng sinh viên sẽ tăng dần, khi đó nhu cầu chỗ ở cho sinh viên là rất cần thiết thì việc đầu tư phát triển nhà ở cho sinh viên là một trong những nhiệm vụ cần được quan tâm, chỉ đạo.

*\* Nhà ở cho học sinh trường trung học phổ thông dân tộc nội trú*

Theo số liệu điều tra, tổng hợp, trên địa bàn tỉnh hiện nay có 3 trường phổ thông dân tộc nội trú bao gồm trường DTNT THPT An Giang, DTNT THCS Tịnh Biên, DTNT THCS Tri Tôn. Các trường dân tộc nội trú đều xây dựng ký túc xá cho học sinh của trường với tổng diện tích ký túc xá là 20.575 m2 sàn đáp ứng cho 919 học sinh (đáp ứng cho khoảng 70% số lượng học sinh đang theo học tại trường). Nhìn chung nhà ở của học sinh nội trú đã được đáp ứng cơ bản nhu cầu của phần lớn học sinh trên địa bàn tỉnh, trong thời gian tới cần có kế hoạch duy tu, sửa chữa để chất lượng nhà ở của học sinh luôn được đảm bảo an toàn. Bên cạnh đó, tiếp tục xây mới nhà ở tại những địa phương có phát sinh nhu cầu về nhà ở cho học sinh dân tộc nội trú.

*e. Nhà ở cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân*

Hiện nay, nhiều cán bộ chiến sĩ trên địa bàn tỉnh vẫn đang gặp khó khăn về nhà ở, những trường hợp hiện nay chưa có sở hữu về nhà ở hoặc có sở hữu về nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát, chật hẹp dưới 10 m²/người. Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh An Giang, tính đến hết năm 2022 có 106 cán bộ, chiến sỹ có nhu cầu cần được bố trí nhà ở.

*f. Nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức*

Theo số liệu điều tra, tổng hợp, trên địa bàn tỉnh An Giang có 37.682 cán bộ công chức, viên chức. Hầu hết số lượng cán bộ công chức, viên chức đã có nhà ở ổn định, chất lượng đạt kiên cố. Còn một số là hộ gia đình trẻ độc thân, thu nhập còn hạn hẹp nên chưa đủ điều kiện để sở hữu nhà ở. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu nhà ở và thị trường bất động sản những cán bộ có độ tuổi dưới 35 nếu có nhu cầu tách hộ là những người có nhu cầu về nhà ở. Vì thế căn cứ độ tuổi của cán bộ công chức tại tỉnh có khoảng 13.107 cán bộ có nhu cầu về nhà ở (chiếm 34,8%).

*g. Nhà ở cho hộ gia đình tại khu vực nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu*

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 12/2022, trên địa bàn tỉnh có 5.229 hộ có nhà ở đang nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, biến đổi khí hậu cần phải di dời, trong đó có 5.154 hộ cần di dời và 4.153 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở nếu phải di dời. Nhà ở của các hộ dân này phần lớn là nhà ở lụp xụp, thiếu kiên cố, điều kiện sống không đảm bảo an toàn, phần lớn có mái và tường bao che bị hư hỏng.

**BẢNG 2.6 SỐ HỘ GIA ĐÌNH TRONG KHU VỰC THƯỜNG XẢY RA THIÊN TAI, BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU**

| **STT** | **Đơn vị hành chính** | **Hiện trạng (tính đến tháng 12/2022) (hộ)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tổng số hộ trong vùng thường xảy ra thiên tai** | **Số hộ cần di dời** | **Số hộ có nhu cầu về nhà ở nếu phải di dời** |
| **I** | **Huyện Chợ Mới** | **1.302** | **1.302** | **437** |
| 1 | Mỹ Hiệp | 14 | 14 | 5 |
| 2 | Long Giang | 180 | 180 | 60 |
| 3 | Long Kiến | 95 | 95 | 32 |
| 4 | Hòa An | 20 | 20 | 7 |
| 5 | Hòa Bình | 10 | 10 | 3 |
| 6 | Kiến Thành | 88 | 88 | 29 |
| 7 | Kiến An | 43 | 43 | 14 |
| 8 | Mỹ Hội Đông | 299 | 299 | 100 |
| 9 | Bình Phước Xuân | 14 | 14 | 5 |
| 10 | Thị trấn Chợ Mới | 77 | 77 | 27 |
| 11 | Long Điền B | 86 | 86 | 29 |
| 12 | Thị trấn Mỹ Luông | 82 | 82 | 27 |
| 13 | Long Điền A | 122 | 122 | 41 |
| 14 | Tấn Mỹ | 12 | 12 | 4 |
| 15 | An Thạnh Trung | 29 | 29 | 10 |
| 18 | Mỹ An | 131 | 131 | 44 |
| **II** | **Huyện An Phú** | **311** | **286** | **286** |
| 1 | TT An Phú | 6 | 6 | 6 |
| 2 | Phước Hưng | 11 | 8 | 8 |
| 3 | Quốc thái | 51 | 49 | 49 |
| 4 | Khánh An | 18 | 18 | 18 |
| 5 | Khánh Bình | 20 | 18 | 18 |
| 6 | xã Phú Hội | 5 | 5 | 5 |
| 7 | Vĩnh Hội Đông | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Vĩnh Trường | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Vĩnh Hậu | 18 | 15 | 15 |
| 10 | Vĩnh Lộc | 40 | 38 | 38 |
| 11 | Phú Hữu | 136 | 129 | 129 |
| **III** | **Thị xã Tân Châu** | **695** | **677** | **677** |
| 1 | Châu Phong | 47 | ***32*** | ***32*** |
| 2 | Long An | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Xã Vĩnh Hòa | 20 | 18 | 18 |
| 4 | Xã Tân An | 600 | 600 | 600 |
| 5 | Long Châu | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Vĩnh Xương | 24 | 24 | 24 |
| **IV** | **Châu Phú** | **115** | **83** | **83** |
| 1 | Vĩnh Thạnh Trung | 25 | 0 | 0 |
| 2 | Bình Mỹ | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Bình Long | 27 | 20 | 20 |
| 4 | Bình Chánh | 62 | 62 | 62 |
| **V** | **Huyện Phú Tân** | **1.233** | **1.233** | **1.127** |
| 2 | Phú An | 199 | 199 | 170 |
| 3 | Phú Thọ | 68 | 68 | 68 |
| 4 | Long Hòa | 163 | 163 | 155 |
| 7 | Bình Thạnh Đông | 105 | 105 | 90 |
| 8 | Phú Bình | 187 | 187 | 163 |
| 9 | Hòa Lạc | 286 | 286 | 256 |
| 10 | Phú Hiệp | 225 | 225 | 225 |
| **VI** | **TP Long Xuyên** | **1.521** | **1.521** | **1.521** |
| **VII** | **Tri Tôn** | **52** | **52** | **22** |
| 1 | Xã Lương Phi | 52 | 52 | 22 |
| **Tổng cộng** | | **5.229** | **5.154** | **4.153** |

### *1.6. Thực trạng thị trường bất động sản phân khúc nhà ở*

Kể từ khi Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được Quốc hội thông qua vào ngày 25/11/2014, Sở Xây dựng đã chủ động có văn bản thông tin đến các cơ quan, tổ chức có liên quan trên địa bàn biết, nghiên cứu để áp dụng kể từ ngày Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực (ngày 01/7/2015). Đồng thời, qua thực tiễn cho thấy các tổ chức, cá nhân hành nghề có liên quan đến lĩnh vực bất động sản như: Kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn bất động sản,… phần lớn đều thực hiện tốt các quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Vào thời điểm Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành là lúc thị trường bất động sản bước vào giai đoạn phát triển, các giao dịch bất động sản diễn ra sôi nổi, thường xuyên cho đến khoảng năm 2020 thì thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng, nguyên nhân do giá bất động sản tăng cao so với thời điểm năm 2015 và do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tác động đến yếu tố tâm lý của nhà đầu tư.

Trong thời gian tới, thị trường bất động sản có thể dịch chuyển sang phân phúc nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, nhà ở công nhân, do nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều, trong khi khả năng chi trả của người dân để mua, sở hữu nhà ở thương mại rất thấp và vì hiện nay trên địa bàn tỉnh An Giang đang đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

## 2. Đánh giá chung về thực trạng nhà ở trên địa bàn tỉnh

### *2.1. Kết quả đạt được*

Căn cứ các chỉ tiêu được duyệt trong Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.

**Bảng 2.7. Đánh giá các chỉ tiêu phát triển nhà ở thực hiện so với chỉ tiêu được phê duyệt**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu phát triển nhà ở** | **Đơn vị tính** | **Đến năm 2025** | **Kết quả thực hiện năm 2023** | **Đánh giá tỷ lệ đạt được (%)** |
| **1** | **Diện tích nhà ở bình quân** | **m2 sàn/người** | **22,3** | **21,97** | **98,52** |
| **2** | **Tổng diện tích sàn** | **m2 sàn** | **6.013.898** | **3.061.403** | **50,91** |
|  | Nhà ở thương mại | m2 sàn | 532.226 | 45.419 | 8,53 |
|  | Nhà ở xã hội | m2 sàn | 175.500 | 153.771 | 87,62 |
|  | Nhà ở tái định cư | m2 sàn | 64.000 | 0 |  |
|  | Nhà ở hộ gia đình, cá nhân | m2 sàn | 5.242.172 | 2.862.213 | 54,60 |
| **3** | **Chất lượng nhà ở** | **%** |  |  |  |
|  | Nhà ở kiên cố và bán kiên cố | % | 87,2 | 86,5 |  |
|  | Nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ | % | 12,8 | 13,5 |  |

\* Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư.

- Việc triển khai các dự án phát triển đô thị trên địa bàn đã từng bước góp phần hình thành bộ mặt đô thị. Một số dự án hạ tầng khu đô thị, khu nhà ở thương mại dịch vụ hoàn thành đã đưa vào khai thác sử dụng đáp ứng nhu cầu về nhà ở, vui chơi, giải trí cho người dân, góp phần cải tạo, chỉnh trang, giảm mật độ dân số đối với các khu dân cư hiện hữu.

- Đã thu hút đầu tư được số lượng khá lớn kể cả nguồn vốn và các nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế vào đầu tư xây dựng khu đô thị, khu nhà ở. Hệ thống đô thị trong tỉnh đã và đang từng bước phát triển theo hướng bền vững, mở rộng về quy mô, xây dựng hạ tầng kỹ thuật – xã hội phù hợp, đồng bộ, hiện đại, diện mạo cảnh quan đô thị có nhiều thay đổi, chất lượng đô thị ngày được nâng cao. Góp phần đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, đảm bảo nhu cầu về nhà ở cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Việc triển khai các dự án bất động sản còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, thủ tục pháp lý về đất đai kéo dài. Bất động sản vẫn là kênh đầu tư được nhiều người lựa chọn, dễ phát triển nóng theo trào lưu thị trường, hiệu ứng đám đông.

\* Nhà ở xã hội:

Các dự án phát triển nhà ở xã hội được quản lý và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật:

- Đối với các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh đều được bố trí quỹ đất phát triển nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. Đa số các dự án chủ đầu tư nhà ở thương mại, khu đô thị được giao đầu tư phần nhà ở xã hội trong dự án.

- Việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định của pháp luật tại từng thời kỳ, đa số các dự án được triển khia theo pháp luật về đầu tư (quyết định chủ trương đầu tư).

\* Nhà ở theo chương trình mục tiêu: Chương trình mang ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội và nhân văn sâu sắc, tạo điều kiện cho người dân nâng cao tính chủ động, giúp cho các hộ gia đình có điều kiện để sửa chữa, xây mới nhà ở, qua đó giúp ổn định đời sống góp phần giảm tỷ lệ nhà ở thiếu kiên cố, nhà tạm, cải thiện chỉ số về chất lượng nhà ở trên địa bàn tỉnh.

### *2.2. Tồn tại, vướng mắc*

*\* Diện tích bình quân nhà ở*

Chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người năm 2023 gần đạt so với mục tiêu đặt ra đến năm 2025 (đạt 98,52%) do đó cần điều chỉnh lại chỉ tiêu diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người đến năm 2025, 2030 cho phù hợp với thực tế phát triển nhà ở.

*\* Tổng diện tích sàn*

Do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, trong thời gian 03 năm thực hiện Chương trình, diện tích sàn nhà ở tăng thêm từ năm 2021-2023 chỉ đạt được 50% chỉ tiêu đặt ra, các dự án phát triển nhà ở cũng bị ảnh hưởng đến tiến độ triển khai cũng như thủ tục đầu tư. Tuy nhiên, trong 03 năm thực hiện chỉ tiêu về nhà ở xã hội đạt 87,62% của giai đoạn 2021-2025, dự báo kết quả nêu trên đạt được so với mục tiêu đặt ra trong Chương trình. Và cũng phù hợp với chỉ tiêu đặt ra theo Đề án“ Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” theo Quyết định số 338/QD-TTg phê duyệt ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ ban hành. Do đó, giữ nguyên chỉ tiêu diện tích nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030.

*\* Dân số dự báo đến năm 2025, 2030*

- Dân số dự báo đến năm 2025, 2030 theo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thay đổi so với dự báo dân số trong Chương trình phát triển nhà ở. Do đó, điều chỉnh lại dự báo dân số theo Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt, cụ thể:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thời gian** | **Dự báo dân số theo Chương trình đã được duyệt** | **Dự báo dân số theo quy hoạch tỉnh** |
| 1 | Đến năm 2025 | 1.917.322 | 1.920.000 |
| 2 | Đến năm 2030 | 2.109.407 | 1.945.000 |

*\* GRDP Bình quân đầu người đến năm 2025, 2030*

*-* Điều chỉnh lại tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2021-2030 đạt 7%, trong đó giai đoạn 2021-2025 đạt bình quân 6,5% và giai đoạn 2026-2030 đạt 7,5% đưa ra trong Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

*\* Dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư*

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư hoàn thành đạt tỷ lệ thấp (đạt 8,5% so với năm 2025).

- Một số dự án triển khai chậm so với tiến độ được duyệt và phải điều chỉnh giãn tiến độ nhiều lần. Một số dự án hoàn thành nhưng chưa nghiệm thu, bàn giao công trình hạ tầng cho chính quyền địa phương quản lý; quá trình triển khai kéo dài, chất lượng một số hạng mục công trình không đảm bảo yêu cầu, bị xuống cấp nên gây khó khăn cho công tác bàn giao, quyết toán.

- Công tác quản lý, cấp phép xây dựng của UBND các huyện, thành phố ở một số khu đô thị, khu nhà ở còn buông lỏng, do vậy một số hộ dân xây dựng nhà ở không tuân thủ các quy định về kiến trúc mặt tiền, khoảng lùi theo thiết kế cũng như việc dồn lô đất liền kề để xây dựng nhà biệt thự,..

- Các dự án khu đô thị, khu nhà ở thời gian thực hiện còn kéo dài, việc xử lý vi phạm dự án chậm tiến độ, kéo dài thời gian thực hiện.

*\* Dự án nhà ở xã hội*

- Hiện nay, Luật và Nghị định đã quy định chặt chẽ việc dành quỹ đất 20% quỹ đất ở trong dự án nhà ở thương mại để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, tuy nhiên chưa có quy định về thời hạn bắt buộc chủ đầu tư phải triển khai xây dựng nhà ở xã hội trên quỹ đất này (trường hợp chủ đầu tư trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội) dẫn đến việc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại kéo dài thời gian thực hiện dẫn đến thiếu nguồn cung cho nhà ở xã hội.

- Chưa có quy định cụ thể về điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phần đất ở hợp pháp của mình theo quy định tại Khoản 3, Điều 57 của Luật Nhà ở.

- Công tác quản lý, bảo trì nhà ở xã hội sau đầu tư chưa được quan tâm chú trọng, chưa có quy trình, quy chế, tiêu chuẩn, hướng dẫn cụ thể, dẫn đến một số vướng mắc trong công tác quản lý nhà ở của bản quản lý, ban quản trị.

- Cơ chế hợp tác công tư chưa tạo điều kiện tối đa cho người dân góp vốn cùng nhà nước hay chủ đầu tư nên còn phụ thuộc vào lãi suất vay đối với các ngân hàng hay thay đổi bấp bênh, đôi khi không hấp dẫn và thu hút được đối tượng đầu tư.

*\* Nhà ở theo chương trình mục tiêu*

Qua điều tra, khảo sát, các hộ dân bị ảnh hưởng thuộc diện phải di dời nhà ở trên địa bàn tỉnh không có nhu cầu về loại hình nhà ở phục vụ tái định cư. Hiện nay các địa phương thực hiện tái định cư cho các hộ dân bằng hình thức tái định cư bằng đất nền hoặc bồi thường bằng tiền mặt để các hộ dân tự ổn định lại chỗ ở khi bị ảnh hưởng. Vì vậy, chỉ tiêu về phát triển nhà ở phục vụ tái định cư cần được điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu thực tế.

*\* Nhà ở theo chương trình mục tiêu*

Chính sách nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn

- Công tác triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở trên địa bàn huyện nghèo theo Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững được bắt đầu hỗ trợ xây dựng nhà ở năm đầu tiên (năm 2023) nên chưa phát huy đầy đủ hiệu quả của Chương trình.

- Do cơ chế hỗ trợ thay đổi, phương thức hỗ trợ đã chuyển toàn bộ sang cho vay tín dụng (không còn khoản hỗ trợ trực tiếp như giai đoạn 1 trước đây) nên các hộ dân không tham gia Chương trình như trước đây.

- Chưa có chính sách hỗ trợ về đất cho các đối tượng này dẫn đến trường hợp hộ nghèo không có đất nên không nhận được hỗ trợ từ chương trình.

- Mức vay ưu đãi tối đa quá thấp so với vật giá hiện tại; đồng thời, với địa hình phức tạp và khó khăn trong việc vận chuyển vật liệu dẫn đến người dân không đảm bảo kinh phí để xây dựng nhà.

Chính sách nhà ở cho người có công với Cách mạng:

- Thời gian triển khai thực hiện Đề án kéo dài, biến động dẫn đến sự thay đổi số hộ không còn đúng đối tượng, người có công chết, chuyển đi nơi khác, phải liên tục rà soát tốn nhiều thời gian.

- Do địa bàn tỉnh An Giang có địa hình phức tạp, việc vận chuyển vật tư gặp nhiều khó khăn và tốn kém chi phí, nền đất yếu chi phí xây dựng nền móng chiếm tỷ lệ cao trong tổng mức đầu tư căn nhà, giá cả vật liệu cao so với một số khu vực khác, do đó kinh phí hỗ trợ theo quy định của Quyết định số 22/QĐ-TTg không đủ để xây dựng nhà 03 cứng theo quy định

- Chưa có chính sách hỗ trợ về đất cho các đối tượng nay dẫn đến trường hợp người có công đúng đối tượng nhưng không có đất nên không được nhận hỗ trợ từ chương trình.

### *2.3. Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế*

*a) Nguyên nhân khách quan*

- Hệ thống các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực nhà ở, đất đai, đầu tư, phát triển đô thị… chưa có sự thống nhất gây ảnh hưởng đến thủ tục đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Do vị trí, điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn chưa thuận lợi, khó thu hút các Nhà đầu tư, doanh nghiệp lớn có đủ năng lực tài chính, kinh nghiệm đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị, hạ tầng kỹ thuật để tạo động lực phát triển các chỉ tiêu về nhà ở thương mại. Thực tế các dự án cho chủ trương thực hiện giai đoạn trước đều là dự án phân lô bán nền, chủ đầu tư dự án là doanh nghiệp quy mô nhỏ nên nhiều chủ đầu tư thiếu vốn trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến đầu tư nhỏ giọt, đầu tư không hoàn chỉnh.

- Mặt khác, thực trạng cho thấy, hạn chế của địa phương là điều kiện tự nhiên về thổ nhưỡng nền đất yếu, không khai thác được vật liệu xây dựng tại chỗ dẫn đến chi phí đầu tư cao so với các địa phương khác, nhất là chi phí đầu tư xây dựng chung cư. Đồng thời, người dân địa phương không thích ở chung cư do tập quán sinh sống và phải nộp chi phí quản lý vận hành nhà chung cư; trong khi đó, quy định dự án nhà ở xã hội ưu tiên xây dựng nhà chung cư.

- Trong thời gian qua, công tác phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nguyên nhân chủ yếu là do việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội không mang đến lợi nhuận như các hình thức đầu tư nhà ở thương mại, đất nền thương mại (quy định pháp luật khống chế tiêu chuẩn thiết kế, loại nhà ở, mức trần giá bán, cho thuê, cho thuê mua, lợi nhuận định mức, đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội) và chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội hiện nay chưa tạo được sự khác biệt lớn giữa nhà ở xã hội với đất nền thương mại tại địa phương. Vì vậy, việc thu hút các nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư nhà ở xã hội là rất khó khăn.

- Công tác tuyên truyền vận động của các tổ chức chính trị, các ban, ngành đoàn thể chưa được quan tâm thực hiện thường xuyên, bên cạnh đó, việc hạn chế nguồn lực để bố trí hỗ trợ cho đối tượng của các Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng, Chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, khó khăn về nhà ở, …dẫn đến chưa phát huy đầy đủ hiệu quả của các Chương trình.

- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, giãn cách xã hội gây ảnh hưởng cuộc sống của người dân, tác động đến sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án phát triển nhà ở.

*b) Nguyên nhân chủ quan*

- Việc bồi thường, giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn do đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng chưa phù hợp với thực tế; quản lý nguồn gốc đất đai không chặt chẽ, công tác giải quyết các khó khăn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng còn chưa triệt để làm kéo dài thời gian thực hiện dự án nhà ở, còn thiếu sự đồng thuận của người dân trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án, đặc biệt là các dự án bảo vệ môi trường. Một số chính quyền, đoàn thể ở địa phương chưa tích cực vào cuộc trong công tác giải phóng mặt bằng. Năng lực quản lý dự án của một số chủ đầu tư còn hạn chế.

- Do quá trình cải cách bộ máy, tinh giảm biên chế, cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên dẫn đến số lượng và chất lượng công việc không cao so với yêu cầu công việc đặt ra. Công tác thanh tra, xử lý vi phạm trong công tác quản lý nhà ở, bất động sản, xây dựng, đất đai của chính quyền cơ sở chưa hiệu quả.

- Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đầu tư xây dựng, thanh tra, kiểm tra chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành có liên quan và chưa kiên quyết xử lý vi phạm các hoạt động đầu tư xây dựng tại các dự án nhà ở, đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Năng lực thể chế hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách cụ thể còn yếu, thiếu cơ chế, chính sách đột phá để huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển nhà ở.

# CHƯƠNG III:

# DỰ BÁO NHU CẦU NHÀ Ở TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2021-2030

## 

## 1. Cơ sở dự báo nhu cầu nhà ở của tỉnh

***1.1. Các yêu cầu khi xác định chỉ tiêu nhà ở***

- Phát triển nhà ở gắn liền với các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cho nên hoàn thành các mục tiêu này là yếu tố quan trọng để công tác phát triển nhà ở đạt hiệu quả cao;

- Được dự báo một cách khoa học và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trong từng giai đoạn;

- Phù hợp với nhu cầu về nhà ở của từng giai đoạn;

- Đảm bảo tối ưu hóa các nguồn lực đặc biệt là vốn đầu tư và đất đai.

***1.2. Cơ sở tính toán***

Chỉ tiêu nhà ở trên địa bàn tỉnh được dự báo dựa trên cơ sở về sự gia tăng dân số, chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân từng giai đoạn và quy mô phát triển đô thị theo quy hoạch. Cụ thể:

- Hiện trạng dân số và sự gia tăng dân số giai đoạn 2021-2030.

- Tốc độ tăng trưởng đô thị hóa giai đoạn 2010 – 2022 và dự báo tốc độ tăng trưởng đô thị hóa giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030.

- Mục tiêu phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh, tốc độ tăng trưởng GRDP.

- Tốc độ phát triển nhà ở thực tế giai đoạn 2010-2022 trên địa bàn tỉnh.

- Việc phát triển các khu đô thị mới, cải tạo, chỉnh trang phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại các đô thị.

- Căn cứ số lượng các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp theo quy hoạch phát triển công nghiệp của tỉnh,...

- Căn cứ số liệu của Cục Thống kê tỉnh An Giang.

- Nghị quyết 03/NQ-HDND năm 2023 về Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

## 2. Tiêu chí xác định nhu cầu nhà ở

- Các chỉ tiêu, yêu cầu về phát triển nhà ở nêu trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Quyết định 338/QĐ-TTg ngày 3/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030.

- Các chỉ tiêu liên quan đến phát triển nhà ở của địa phương trong giai đoạn thực hiện nghị quyết, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Quỹ đất dành cho phát triển nhà ở được xác định trong quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Nhu cầu về diện tích nhà ở của từng đối tượng trên địa bàn theo quy định tại Điều 49 của Luật Nhà ở.

- Các cơ chế, chính sách hỗ trợ nhà ở do Nhà nước ban hành tại thời điểm nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

- Thực trạng về diện tích nhà ở trên địa bàn do cơ quan có thẩm quyền cung cấp tại thời điểm xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; thực trạng về nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở phục vụ tái định cư, nhà ở cho các hộ nghèo tại khu vực nông thôn và nhà ở cho các đối tượng khác trong giai đoạn 05 năm hoặc 10 năm trước đây.

- Thực trạng về dân số và thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn tại thời điểm xây dựng chương trình, kế hoạch, dự kiến mức tăng dân số tự nhiên, dân số cơ học do cơ quan có thẩm quyền cung cấp trong giai đoạn thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở.

## 3. Dự báo nhu cầu chung về nhà ở

Công thức dự báo nhu cầu nhà ở:

ST = Sbq x Ds (m²)

Trong đó:

ST là tổng diện tích nhà ở

Sbq là diện tích nhà ở bình quân đầu người

Ds là dân số toàn tỉnh

***3.1. Dự báo dân số***

Quy mô dân số tỉnh An Giang năm 2020 là 1.904.532 người. Dân số đến năm 2025, năm 2030 được dự báo theo quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, dự báo đến năm 2025 dân số trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.920.000 người, đến năm 2030 đạt 1.945.000 người, ước tính tỉ lệ tăng dân số giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 là dưới 0,9%/năm. Tỉ lệ tăng dân số được sử dụng để dự báo dân số giai đoạn 2021 – 2025 và giai đoạn 2026 – 2030 là 0,4%/năm để phù hợp với mục tiêu dân số được đưa ra trong Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

**Bảng 3.1. Dự báo dân số đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Chỉ tiêu** | **Hiện trạng năm 2020** | **Dự báo đến năm 2025** | **Dự báo đến năm 2030** |
| Dân số toàn tỉnh (người) | 1.904.532 | 1.920.000 | 1.945.000 |

***3.2. Dự báo tăng trưởng kinh tế***

Theo nghiên cứu quá trình phát triển tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành (GRDP) từ năm 2005 đến năm 2022, dự báo tổng sản phẩm tỉnh tương lai theo tỷ lệ tăng trung bình hàng năm của tỉnh theo công thức:

GRDPt = GRDP0 \* (1+r)t

Trong đó:

GRDPt là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm dự báo;

GRDP0 là tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh theo giá hiện hành năm năm 2020;

r: tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh trung bình;

t: Khoảng cách giữa năm dự báo và năm 2022.

**Bảng 3.2: Tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn 2005-2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **GRDP-BQ**  **(triệu đồng/người)** | **GRDP (triệu đồng)** |
| 1 | 2010 | **15,78** | 33.485.000 |
| 2 | 2011 | 21,28 | 44.638.000 |
| 3 | 2012 | 22,93 | 47.637.000 |
| 4 | 2013 | 25,30 | 51.903.000 |
| 5 | 2014 | 27,98 | 56.643.000 |
| **6** | **2015** | **30,22** | 60.466.000 |
| 7 | 2016 | 33,12 | 65.467.000 |
| 8 | 2017 | 36,19 | 70.720.000 |
| 9 | 2018 | 40,47 | 78.152.000 |
| 10 | 2019 | 44,53 | 84.940.000 |
| **11** | **2020** | **46,60** | 88.758.000 |
| 12 | 2021 | 48,30 | 92.238.000 |
| 13 | 2022 | 53,77 | 102.457.000 |

*Nguồn: Cục Thống kê tỉnh An Giang*

Căn cứ theo Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2021-2025 đạt 6,5%/năm. Ước tính tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026-2030 giai đoạn 2021-2025 là 7%/năm. Theo đó, đến năm 2025 GRDP toàn tỉnh là 123.504.000 triệu động, đến năm 2030 là 185.922.550 triệu đồng.

**Bảng 3.3: Dự báo tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Năm** | **GRDP (triệu đồng)** | **GRDP-BQ(triệu đồng/người)** |
| 1 | 2015 | 60.466.000 | 30,22 |
| 2 | 2020 | 88.758.000 | 46,60 |
| 3 | 2025 | 129.504.000 | 67,45 |
| 4 | 2030 | 185.922.550 | 95,59 |

***3.3. Dự báo dân số đô thị***

Căn cứ số liệu dân số theo Cục Thống kê tỉnh An Giang, Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, dự báo dân số đô thị đến năm 2030 như sau:

**Bảng 3.4. Dự báo dân số đô thị đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **Dân số** | **Dân số đô thị** |
| 1 | 2010 | 2.122.437 | 634.632 |
| 2 | 2011 | 2.097.541 | 630.232 |
| 3 | 2012 | 2.077.937 | 627.367 |
| 4 | 2013 | 2.051.621 | 629.822 |
| 5 | 2014 | 2.024.591 | 624.569 |
| 6 | 2015 | 2.000.842 | 620.263 |
| 7 | 2016 | 1.976.372 | 615.670 |
| 8 | 2017 | 1.954.177 | 611.724 |
| 9 | 2018 | 1.931.054 | 607.422 |
| 10 | 2019 | 1.907.401 | 602.570 |
| 11 | 2020 | 1.904.532 | 601.641 |
| 12 | 2025 | 1.920.000 | 806.400 |
| 13 | 2030 | 1.945.000 | 875.250 |

*Nguồn: Cục Thống kê tỉnh An Giang năm 2022 và Dự báo dân số đô thị theo Quy hoạch tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050*

***3.4. Tương quan của diện tích nhà ở bình quân đầu người với tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân đầu người***

Những nghiên cứu và phân tích từ kinh nghiệm quốc tế([[1]](#footnote-1)) đều cho thấy có sự tương quan giữa diện tích nhà ở bình quân đầu người với GRDP bình quân đầu người, theo đó diện tích nhà ở bình quân đầu người sẽ tăng lên khi GRDP bình quân đầu người tăng lên nhờ tăng trưởng kinh tế. Yếu tố giá nhà ở, do còn thiếu số liệu chính thức chỉ số giá bất động sản, sẽ được phản ánh sự tương quan thông qua việc sử dụng GRDP bình quân đầu người, do đó mô hình dự báo diện tích nhà ở bình quân đầu người được phân tích thông qua chỉ số GRDP bình quân đầu người qua các giai đoạn.

Tương tự như các nghiên cứu quốc tế, phân tích hồi quy cho thấy dạng hàm sau phù hợp:

Tương tự như các nghiên cứu quốc tế, phân tích hồi quy cho thấy dạng hàm sau phù hợp:

**Ln(DTBQ) = α + β1 × Ln(GRDP\_BQ)**

**Sbq= Exp[Ln(DTBQ)]** (ĐVT: m2/người)

Trong đó:

- Ln(DTBQ) là Logarit tự nhiên của giá trị diện tích nhà ở bình quân

- Ln(GRDP) là Logarit tự nhiên của giá trị GRDP bình quân đầu người

- α, β1 là các hệ số tương quan

- Sbq là diện tích nhà ở bình quân đầu người

Theo kết quả phân tích hồi quy, với các hệ số tương quan α=1,554; β1=0,380 hàm hồi quy đa biến về diện tích nhà ở bình quân tối thiểu của tỉnh có dạng như sau:

**Ln(DTBQ) = 1,554 + 0,380\* Ln(GRDP\_BQ)**

**Bảng 3.5. Kết quả mô hình dự báo diện tích bình quân**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Coefficientsa** | | | | | |
| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 1,554 | 0,098 |  | 0,000 |
| LnGRDP\_BQ | 0,380 | 0,028 | 0,971 | 0,000 |
| a. Dependent Variable: LnDTBQ | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Model Summaryb** | | | | | |
| Model |  | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1 |  | .971a | 0,943 | 0,938 | 0,036 |
| a. Predictors: (Constant), LnGRDP\_BQ | | | | | |
| b. Dependent Variable: LnDTBQ | | | | | |

Chuỗi dữ liệu sử dụng được tập hợp và tính toán bao gồm diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh được thu thập và tính toán từ năm 2010-2022, tổng sản phẩm trên địa bàn theo giá hiện hành từ năm 2010-2022.

**Bảng 3.6. Diện tích sàn bình quân và GRDP bình quân toàn tỉnh**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Năm** | **Diện tích sàn bình quân (m2 sàn/người)** | **GRDP\_BQ (triệu đồng/người)** |
| **1** | **2010** | **14,2** | **15,78** |
| 2 | 2011 | 14,55 | 21,28 |
| 3 | 2012 | 14,9 | 22,93 |
| 4 | 2013 | 16 | 25,30 |
| 5 | 2014 | 17,5 | 27,98 |
| **6** | **2015** | **17,55** | **30,22** |
| 7 | 2016 | 17,6 | 33,12 |
| 8 | 2017 | 18,10 | 36,19 |
| 9 | 2018 | 18,7 | 40,47 |
| 10 | 2019 | 19,29 | 44,53 |
| **11** | **2020** | **20,4** | **46,60** |
| 12 | 2021 | 21,37 | 48,30 |
| 13 | 2022 | 22,42 | 53,77 |

Dự báo đến năm 2025 diện tích nhà ở bình quân của tỉnh đạt 23,0 m²/người; đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh đạt 26,1 m²/người.

***3.5. Nhu cầu về nhà ở***

Căn cứ dự báo dân số và diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh, tổng diện tích nhà ở như sau:

**Bảng 3.7. Nhu cầu nhà ở xây dựng mới đến năm 2030**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Đơn vị hành chính** | **Hiện trạng 2020** | | **Dự báo đến năm 2025** | | **Dự báo đến năm 2030** | |
| **DTBQ (m2 sàn/người)** | **Tổng diện tích nhà ở (m2 sàn)** | **DTBQ (m2 sàn/người)** | **Tổng diện tích nhà ở (m2 sàn)** | **DTBQ (m2 sàn/người)** | **Tổng diện tích nhà ở (m2 sàn)** |
| **Toàn tỉnh** | 20,4 | 38.852.453 | 23,0 | 44.230.797 | 26,1 | 50.703.429 |

Như vậy, trong giai đoạn 2021-2025 cần phát triển mới 5,38 triệu m2 sàn nhà; Giai đoạn 2026-2030 phát triển mới 6,47 triệu m2 sàn nhà ở.

***3.3.6. Nhu cầu nhà ở cho nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội***

a. Nhà ở người có công với cách mạng

Hiện nay, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã không còn do đó chờ hướng dẫn và cơ chế của Trung ương cho giai đoạn mới làm cơ sở triển khai thực hiện.

b. Hộ gia đình nghèo và cận nghèo tại khu vực nông thôn

Hiện nay, Chương trình hỗ trợ nhà ở cho người nghèo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ đã không còn do đó chờ hướng dẫn và cơ chế của Trung ương cho giai đoạn mới làm cơ sở triển khai thực hiện

c. Nhà ở cho công nhân, người lao động đang làm việc trực tiếp tại các nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp

Toàn tỉnh hiện có 03 khu công nghiệp đang hoạt động bao gồm khu công nghiệp Bình Hòa, khu công nghiệp Bình Long và khu công nghiệp Xuân Tô. Nhìn chung, các khu công nghiệp trên địa bàn đã được lấp đầy với số lượng công nhân đang làm việc là 16.762 công nhân. Theo báo cáo của Ban quản lý khu kinh tế, hiện này số công nhân chưa có chỗ ở là 680 người.

d. Nhà ở cho học sinh trung cấp dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng

\* Nhà ở cho sinh viên trường đại học, cao đẳng, dạy nghề

Hiện nay áp lực của việc bố trí chỗ ở cho sinh viên trên địa bàn tỉnh là không lớn do số lượng các cơ sở đào tạo ít, sinh viên chủ yếu là người trên địa bàn tỉnh, đồng thời số lượng ký túc xá hiện có và nhà trọ đã đảm bảo đáp ứng cơ bản nhu cầu về chỗ ở cho sinh viên.

Trong các giai đoạn tiếp theo với sự mở rộng quy mô đào tạo của các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh, dự báo đến năm 2025 có khoảng 1.616 sinh viên có nhu cầu về nhà ở và đến năm 2030 có khoảng 1.686 sinh viên có nhu cầu về nhà ở.

\* Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú

Đến năm 2025 có 1.050 học sinh trường trung học phổ thông nội trú có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2030 dự báo 1.050 học sinh có nhu cầu về nhà ở.

e. Nhà ở cho sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều cán bộ chiến sĩ đang gặp khó khăn về nhà ở, những trường hợp hiện nay chưa sở hữu về nhà ở hoặc có sở hữu về nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát, chật hẹp dưới 10 m²/người. Theo số liệu báo cáo của Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, dự báo đến năm 2030 nhu cầu về nhà ở cho các cán bộ chiến sĩ cụ thể như sau:

- Đến năm 2025 có 557 cán bộ chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở.

- Giai đoạn 2026 – 2030 có 343 cán bộ chiến sĩ có nhu cầu về nhà ở.

f. Nhà ở cho cán bộ công chức, viên chức

Theo số liệu báo cáo, tổng hợp từ huyện, thị xã, thành phố, hiện nay có 13.107 cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu về nhà ở. Dự báo đến năm 2025 có 15.000 cán bộ có nhu cầu về nhà ở, đến năm 2030 có 17.000 cán bộ có nhu cầu về nhà ở.

Nhóm đối tượng có nhu cầu về nhà ở đa phần là công chức, viên chức trong độ tuổi dưới 30, mới lập gia đình, nhóm đối tượng này phần lớn có thu nhập thấp, đều chưa sở hữu nhà ở, hoặc có sở hữu nhà ở nhưng nhà ở hư hỏng, dột nát hoặc chật hẹp (<10 m² sàn/người). Ngoài ra trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, khi tuyển dụng mới các cán bộ, công chức, viên chức thì nhóm cán bộ trẻ này sẽ có nhu cầu về nhà ở của riêng mình.

g. Đối tượng trả lại nhà ở công vụ

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh không có đối tượng thuộc diện trả lại nhà công vụ có nhu cầu về nhà ở. Những người hiện đang được bố trí nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh đều không có khó khăn về nhà ở nên khi hết thời gian được bố trí ở nhà công vụ sẽ không có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Dự báo trong các giai đoạn đến năm 2025 và 2026 – 2030, không phát sinh nhu cầu về nhà ở của những người trả lại nhà công vụ.

h. Nhà ở cho hộ gia đình tại khu vực nông thôn thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu

Theo số liệu báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến hết tháng 12/2022, trên địa bàn tỉnh có 5.229 hộ có nhà ở đang nằm trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai, biến đổi khí hậu cần phải di dời, trong đó có 5.154 hộ cần di dời và 4.153 hộ có nhu cầu hỗ trợ về nhà ở nếu phải di dời. Dự báo đến năm 2025, có 1.527 hộ gia đình và giai đoạn 2026 – 2030 có 2.375 hộ gia đình thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu có nhu cầu về nhà ở.

# CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG

**1. Điều chỉnh, bổ sung quan điểm phát triển nhà ở**

a) Phát triển nhà ở phải phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, phù hợp với Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quy hoạch tỉnh một cách bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

b) Phát triển nhà ở phải lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và địa phương để phát triển và hỗ trợ về nhà ở cho các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp và người nghèo gặp khó khăn về nhà ở nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.

c) Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở; đa dạng hoá sản phẩm nhà ở để phù hợp với nhu cầu của mọi đối tượng trong xã hội, khuyến khích xây dựng nhà ở để cho thuê mua, nhà ở bán trả dần; phát triển nhà ở phải kết hợp giữa xây mới và cải tạo, giữa hiện đại với giữ gìn bản sắc địa phương.

d) Phát triển nhà ở trên cơ sở sử dụng tiết kiệm các nguồn lực, đặc biệt là tài nguyên đất đai; phải bảo đảm an toàn và đáp ứng các điều kiện về chất lượng xây dựng, kiến trúc, cảnh quan, tiện nghi và môi trường; ; phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo thực hiện kỷ luật, kỷ cương về công tác quản lý trật tự xây dựng nhà ở, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát, đặc biệt tại các khu vực ven sông kênh rạch, vùng nguy hiểm dễ bị sạt lở;

e) Phát triển nhà ở ưu tiên việc an sinh xã hội, tạo cơ hội có nhà ở đối với người thu nhập thấp, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đáp ứng nhu cầu về nhà ở của các đối tượng thu nhập thấp.

**2. Bổ sung Định hướng phát triển nhà ở**

**2.1. Định hướng phát triển nhà ở khu vực đô thị**

Đẩy mạnh phát triển nhà ở thương mại theo dự án góp phần đa dạng hóa sản phẩm nhà ở cho người dân lựa chọn, giải quyết một phần nhu cầu nhà ở của người dân, tiết kiệm nguồn lực đất đai, tạo cảnh quan khang trang, hiện đại cho tỉnh.

Phát triển nhà ở có quy mô, cơ cấu, giá cả đa dạng đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho các đối tượng thu nhập thấp, đối tượng xã hội tại tất cả các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Kiến trúc nhà ở phải kết hợp hài hòa giữa xây mới và cải tạo, phải gắn công trình nhà ở riêng lẻ với tổng thể kiến trúc của đô thị, phải tuân thủ thiết kế đô thị và quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị.

Bố trí các dự án nhà ở th­ương mại, nhà ở xã hội phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển không gian.

Phát triển nhà phù hợp với quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các khu vực đã đư­ợc đô thị hoá ổn định, việc thực hiện phát triển theo hướng giữ mật độ xây dựng thấp, đảm bảo yêu cầu nhà ở có vườn, cây xanh, tạo môi trường và cảnh quan đẹp .

Phát triển nhà ở theo mô hình khu dân cư đô thị tập trung, hạn chế tình trạng nhà ở và không gian đô thị chỉ phát triển bám dọc theo các trục giao thông đặc biệt là tỉnh lộ, huyện lộ.

Tại các khu dân cư cũ:

- Kết hợp giữa xây mới và cải tạo nhà ở góp phần chỉnh trang đô thị; cải tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hiện có đặc biệt là hệ thống giao thông, hệ thống cây xanh, hệ thống chiếu sáng công cộng, hệ thống hạ tầng xã hội;

- Khuyến khích phát triển mô hình nhà chung cư tại các khu vực lõi đô thị, tập trung mật độ dân cư cao; phát triển đa dạng các loại hình nhà ở chung cư về giá cả, vị trí, diện tích, đảm bảo số lượng nhà ở để đáp ứng dân số cơ học dịch cư tại khu vực thành phố; ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê; đa dạng về hình thức thanh toán như thuê, thuê mua, mua; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư; phát triển ở cho thuê cho các đối tượng thu nhập thấp, cán bộ công chức, viên chức;

Tại các khu dân cư mới:

- Phát triển mới nhà ở cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng hiện đại, tạo điểm nhấn và định hướng cho phát triển không gian đô thị chung, ưu tiên các dự án có kiến trúc mang đậm bản sắc văn hóa của địa phương, tạo điểm nhấn tại các khu vực đô thị tỉnh.

- Khuyến khích ứng dụng kỹ thuật, công nghệ, vật liệu xây dựng hiện đại trong phát triển nhà ở như ứng dụng các loại vật liệu xây dựng, loại hình nhà ở sử dụng tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.

- Kết hợp phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội với cải tạo chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở, nâng cao chất lư­ợng chỗ ở.

- Dành diện tích cho việc bố trí không gian cây xanh, mặt nước, quảng trường khi quy hoạch phát triển các khu đô thị mới theo quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về quy hoạch xây dựng số 01:2019 QCVN. Những không gian xanh, mặt nước cần bố trí liên hệ trực tiếp với các nhóm nhà ở, các công trình phúc lợi công cộng như: trường học, sân chơi, sân tập thể dục hàng ngày của người dân trong đơn vị ở, tạo môi trường sống trong sạch.

- Xây dựng các khu vui chơi giải trí trong lõi ở các đơn vị ở, không bị tác động từ các ảnh hưởng của tuyến giao thông chính. Các công trình phục vụ công cộng đơn vị ở bố trí trong lõi khu đô thị mới, đảm bảo bán kính phục vụ theo tiêu chuẩn quy phạm. Các khu thấp tầng được xây dựng đồng bộ và thống nhất về ngoại thất, kiến trúc.

**2.2. Định hướng phát triển nhà ở khu vực nông thôn**

Phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn với mục tiêu chung về xây dựng nông thôn mới, với kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ và từng bước hiện đại.

Phát triển nhà ở khu vực nông thôn gắn chặt và thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng nông thôn mới; kết hợp hài hòa giữa phát triển nhà ở, khu dân cư mới với chỉnh trang nhà ở, hạ tầng hiện có, tôn trọng hiện trạng, đảm bảo phát triển bền vững cơ cấu kinh tế và các hình thức sản xuất hợp lý; kết hợp hài hòa phong tục tập quán định cư, thuận tiện cho sản xuất nhưng phải tạo điều kiện đầu tư tập trung và phát huy hiệu quả, thuận lợi cho các vấn đề xã hội; gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ; gắn xây dựng nông thôn với đô thị theo quy hoạch; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được chú trọng bảo vệ; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân ngày càng được nâng cao.

Phát triển nhà ở phải tuân thủ quy hoạch xây dựng, hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xây dựng tự phát, đặc biệt tại các khu vực ven sông kênh rạch, vùng nguy hiểm dễ bị sạt lở.

Phát triển nhà ở tại những khu vực có tiềm năng du lịch được xây dựng kết hợp các hộ dân chuyển đổi nghề khi mất đất sản xuất. Ngoài ra các dự án đầu tư xây dựng khu du lịch cần nghiên cứu đầy đủ, đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật cũng như không gian cảnh quan các khu vực xung quanh.

Phát triển nhà ở phải kết hợp giữa xây mới và cải tạo, tập trung ưu tiên việc cải thiện và nâng cao chất lượng nhà ở (sửa chữa, cải tạo và nâng cấp, kiên cố hóa nhà ở), sử dụng hiệu quả quỹ đất ở sẵn có để tiết kiệm đất đai. Giữ gìn, bảo tồn và phát triển bản sắc địa phương, kiến trúc cảnh quan về không gian, mạng lư­ới đường, các công trình kiến trúc như­ nhà ở và các di tích đình, đền, chùa.

Huy động khả năng của các hộ gia đình, cá nhân kết hợp sự giúp đỡ hỗ trợ của cộng đồng và các thành phần kinh tế để thực hiện mục tiêu cải thiện nhà ở; thực hiện chính sách ưu tiên và hỗ trợ cải thiện nhà ở cho đồng bào dân tộc, các hộ gia đình nghèo; từng bước xóa bỏ loại hình nhà ở thiếu kiên cố, đơn sơ, phát triển nhà ở thích ứng với biến đổi khí hậu.

Chú trọng việc tuân thủ quy hoạch lộ giới đối với các công trình xây mới ở các địa bàn vùng ven đô thị để đảm bảo dư địa phát triển hệ thống giao thông và sự mở rộng đô thị chính trong tương lai ra ngoài khu vực nông thôn ven đô thị.

Đối với nhà ở cho người nghèo, người thu nhập thấp: Hạn chế xây dựng các loại hình nhà ở tạm bợ, đơn lẻ để hạn chế tối đa thiệt hại do thiên tai. Với vai trò hạt nhân trung tâm, nhà nước đứng ra kêu gọi, huy động nguồn lực từ cộng đồng thực hiện các dự án nhà ở xã hội, nhà cho người nghèo với kết cấu hiện đại kiên cố cao tầng để đảm bảo tính lưỡng dụng khi thiên tai địch họa xảy ra.

## 3. Bổ sung nhiệm vụ phát triển nhà ở

**3.1. Phát triển nhà ở phải phù hợp với phát triển đô thị**

- Phát triển nhà ở phải phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, Chương trình, Kế hoạch và định hướng phát triển đô thị của tỉnh.

- Các chỉ tiêu phát triển nhà ở phải phù hợp với mục tiêu đô thị hóa, dự báo dân số khu vực đô thị.

- Khu vực phát triển nhà ở phải phù hợp với quy hoạch xây dựng đô thị và đảm bảo có kế hoạch phát triển hạ tầng tương ứng.

- Các loại hình phát triển nhà ở (nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở dân tự xây) phải phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của các nhóm lao động đã và đang dịch cư đến các đô thị.

**3.2. Phát triển nhà ở phải đồng bộ với phát triển hạ tầng**

Phát triển nhà ở phải đồng bộ với phát triển hạ tầng kỹ thuật - giao thông và hạ tầng xã hội; phát triển nhà ở lan tỏa theo hệ thống giao thông đô thị như các tuyến đường chính kết nối các đô thị vệ tinh phù hợp với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng.

**3.3. Phát triển nhà ở kết hợp chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện hữu**

Chú trọng phát triển nhà ở dựa trên cơ sở chỉnh trang, cải tạo khu dân cư hiện hữu, giữ gìn bản sắc, tạo cảnh quan đô thị khang trang, di dời nhà ở ven sông kênh rạch.

**3.4. Đẩy mạnh phát triển nhà ở theo dự án tại khu vực trung tâm kinh tế - xã hội**

Kêu gọi đầu tư, phát triển thêm nhiều dự án nhà ở thương mại, khu đô thị khu dân cư, khuyến khích kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, công nhân các khu công nghiệp và các đối tượng được hướng chính sách nhà ở xã hội theo quy định, hoàn thành chỉ tiêu được giao theo Đề án phát triển 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội của Chính phủ

## 4. Điều chỉnh, bổ sung mục tiêu phát triển nhà ở

**4.1. Mục tiêu tổng quát**

- Phát triển nhà ở đáp ứng nhu cầu về xây mới và cải tạo nhà ở của người dân, đảm bảo chất lượng theo quy chuẩn, tiêu chuẩn. Đối với các nhà ở hiện hữu bao gồm nhà chung cư và nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân khi xuống cấp, không đảm bảo chất lượng thì được cải tạo, xây dựng lại. Phát triển nhà ở có giá phù hợp với khả năng chi trả của hộ gia đình có thu nhập trung bình, thu nhập thấp và của các đối tượng thụ hưởng chính sách.

- Phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở.

- Làm cơ sở để triển khai các công tác lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu  
kinh tế kỹ thuật, quy hoạch chi tiết xây dựng, quyết định đầu tư xây dựng cho  
các dự án phát triên nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư, nhà ở  
công vụ trên địa bàn tỉnh và thực hiện các công việc liên quan khác.

- Đánh giá thực trạng nhà ở hiện nay trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để chỉ đạo  
phát triển nhà ở và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm và hàng năm của  
tỉnh; góp phần phát triển đô thị và nông thôn bền vững;

- Xác định nhu cầu nhà ở đô thị và nông thôn, nhà ở xã hội để làm cơ sở lập kế hoạch phát triển nhà ở 05 năm giai đoạn 2021-2025, giai đoạn 2026-2030 và kế hoạch phát triển nhà ở hàng năm trên địa bàn tỉnh;

- Dự báo, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp để mở rộng khả năng huy động  
nhiều nguồn vốn đầu tư của toàn xã hội và của các thành phần kinh tế tham gia  
phát triển nhà ở; thực hiện đúng các chủ trương, cơ chế, chính sách trong lĩnh  
vực nhà ở, đất ở; giải quyết một số khó khăn vướng mắc, quản lý thị trường bất  
động sản trên địa bàn tỉnh phát triển lành mạnh; làm cơ sở để xây dựng lộ trình ưu tiên giải quyết nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội.

- Thúc đẩy phát triên thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh

**4.2. Mục tiêu cụ thể**

*a. Phát triển diện tích nhà ở*

- Đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt 23,0 m2 sàn/người trong đó: tại khu vực đô thị đạt 24,7 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 21,9 m2 sàn/người; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người*.*

- Đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh phấn đấu đạt khoảng 26,1 m2 sàn/người, trong đó: tại khu vực đô thị đạt 27,4 m2 sàn/người và tại khu vực nông thôn đạt 25,0 m2 sàn/người, chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đạt 10 m2 sàn/người*.*

*b. Nâng cao chất lượng nhà ở[[2]](#footnote-2)*

Căn cứ hiện trạng nhà ở toàn tỉnh và dự báo nhu cầu về nhà ở tăng thêm trong từng giai đoạn, chỉ tiêu chất lượng nhà ở toàn tỉnh như sau:

- Đến năm 2025, toàn tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 87,2%; nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống còn 12,8%.

- Đến năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu nâng chất lượng nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 88,9%; nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ giảm xuống còn 11,1%.

*c. Số lượng, diện tích sàn nhà ở cần tăng thêm đối với từng loại hình nhà ở*

**\* Giai đoạn 2021-2025**

Hoàn thảnh việc xây dựng thêm được khoảng 5.378.344 m2 sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh, tương đương với khoảng 37.186 căn nhà. Trong đó:

(1) Phát triển tăng thêm được khoảng 653.283 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các khu đô thị, khu dân cư, tương đương khoảng 4.355 căn nhà xây dựng mới*.*

(2) Phát triển tăng thêm được khoảng 175.500 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 2.500 căn nhà xây dựng mới. Tiếp tục kêu gọi, đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, cán bộ công chức viên chức, công nhân tại các khu công nghiệp,…

(3) Khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở đạt chất lượng kiên cố hoặc bán kiên cố. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 – 2025 diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm khoảng 4.549.561 m2 sàn, tương ứng khoảng 30.330 căn nhà.

(4) Thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 1.958 hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn và nhà ở trên địa bàn huyện Tri Tôn[[3]](#footnote-3) và tiếp tục triển khai thực hiện hỗ trợ nhà ở theo chương trình mục tiêu như: Hỗ trợ người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất, ...) trên địa bàn toàn tỉnh.

***\* Giai đoạn 2026-2030***

Hoàn thảnh việc xây dựng thêm được khoảng 6.472.633 m2 sàn nhà ở trên địa bàn tỉnh, tương đương với khoảng 45.181 căn nhà. Trong đó:

(1) Phát triển tăng thêm được khoảng 1.202.615 m2 sàn nhà ở thương mại, nhà ở trong các khu đô thị, khu dân cư, tương đương khoảng 8.017 căn nhà xây dựng mới*.*

(2) Phấn đấu tăng thêm được khoảng 265.500 m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 3.800 căn nhà xây dựng mới. Tiếp tục kêu gọi, đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp khu vực đô thị, cán bộ công chức viên chức, công nhân tại các khu công nghiệp,…

(3) Khuyến khích người dân tự xây dựng mới, cải tạo nhà ở. Phấn đấu trong giai đoạn 2026 – 2030 diện tích sàn nhà ở do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng tăng thêm khoảng 5.004.517 m2 sàn, tương ứng khoảng 33.363 căn nhà.

(4) Tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu.

## 5. Dự báo nguồn vốn để phát triển nhà ở

\* Cách xác định nguồn vốn phát triển nhà ở:

“Nguồn vốn” = “Diện tích sàn” x “Suất vốn đầu tư xây dựng”

Trong đó:

- Diện tích sàn là diện tích dự kiến hoàn thành của các loại nhà ở.

- Suất vốn đầu tư nhà ở năm 2020: Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 Ban hành suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2020 và Công văn số 1717/BXD-KTXD ngày 17/5/2021 về việc đính chính Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Suất vốn đầu tư căn cứ dựa trên các công trình điển hình của mỗi hình thức phát triển nhà ở sau:

**Bảng 4.1. Suất vốn đầu tư nhà ở**

| **STT** | **Loại nhà ở** | **Công trình điển hình** | **Suất đầu tư năm 2020 (triệu đồng/m2)** | **Suất đầu tư đến năm 2025  (triệu đồng/m2)** | **Suất đầu tư đến năm 2030 (triệu đồng/m2)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Nhà ở thương mại | 90% nhà ở riêng lẻ, 10% nhà ở chung cư từ 15 đến 20 tầng có 2 tầng hầm | 7,60 | 8,36 | 9,20 |
| Nhà ở riêng lẻ | 7,33 | 8,06 | 8,87 |
| Nhà ở chung cư từ 15 đến 20 tầng có 2 tầng hầm | 10,03 | 11,03 | 12,13 |
| II | Nhà ở xã hội | Nhà ở chung cư 10 đến 15 tầng có 1 tầng hầm | 10,03 | 11,03 | 12,13 |
| III | Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 7,33 | 8,06 | 8,87 |

*(Suất vốn đầu tư trên chỉ bao gồm chi phí xây dựng công trình nhà ở, chưa bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội liên quan đến dự án; suất vốn đầu tư năm 2025 ước tính trên cơ sở suất vốn đầu tư năm 2020 và trượt giá 2%/năm)*

\* Dự kiến cơ cấu nguồn vốn xây dựng nhà ở:

- Nhà ở thương mại được đầu tư từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng.

- Nhà ở hộ gia đình, cá nhân do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng.

- Nhà ở xã hội được đầu tư chủ yếu từ nguồn vốn xã hội hóa của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng ưu đãi, Ngân hàng chính sách xã hội ...

- Hỗ trợ nhà ở theo các chương trình mục tiêu[[4]](#footnote-4) từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương theo chương trình, Đề án cụ thể.

\* Dự báo nguồn vốn thực hiện Chương trình

- Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2025 là 44.080 tỷ đồng, trong đó:

+ Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư khoảng 5.461 tỷ đồng.

+ Nhà ở xã hội khoảng 1.936 tỷ đồng.

+ Nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 36.683 tỷ đồng

- Tổng nguồn vốn thực hiện xây dựng nhà ở giai đoạn 2026-2030 là 58.667 tỷ đồng, trong đó:

+ Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư khoảng 11.059 tỷ đồng.

+ Nhà ở xã hội khoảng 3.222 tỷ đồng.

+ Nhà ở riêng lẻ do hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng khoảng 44.387 tỷ đồng.

**Bảng 4.2. Cơ cấu nguồn giai đoạn 2021-2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại nhà ở** | **Quy mô (m² sàn)** | **Suất đầu tư (triệu đồng/m2)** | **Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2021-2025** **(tỷ đồng)** | | | | |
| Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Doanh nghiệp | Người dân | **Tổng** |
| I | Nhà ở thương mại | 653.283 | 8,36 |  |  | 5.461 |  | 5.461 |
| II | Nhà ở xã hội | 175.500 | 11,03 |  |  | 1.936 |  | 1.936 |
| III | Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng | 4.549.561 | 8,06 |  |  |  | 36.683 | 36.683 |
|  | **Tổng** | **5.378.344** |  | **-** | **-** | **7.397** | **36.683** | **44.080** |

**Bảng 4.3. Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2026-2030**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại nhà ở** | **Quy mô (m² sàn)** | **Suất đầu tư (triệu đồng/m2)** | **Cơ cấu nguồn vốn giai đoạn 2026-2030 (tỷ đồng)** | | | | |
| Ngân sách TW | Ngân sách địa phương | Doanh nghiệp | Người dân | **Tổng** |
| I | Nhà ở thương mại | 1.202.615 | 9,20 |  |  | 11.059 |  | 11.059 |
| II | Nhà ở xã hội | 265.500 | 12,13 |  |  | 3.222 |  | 3.222 |
| III | Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng | 5.004.517 | 8,87 |  |  |  | 44.387 | 44.387 |
|  | **Tổng** | **6.472.633** |  | **-** | **-** | **14.281** | **44.387** | **58.667** |

## 6. Nhu cầu quỹ đất phát triển nhà ở

**Quỹ đất phát triển nhà ở** bao gồm diện tích đất để xây dựng các loại hình nhà ở (thương mại, xã hội, đất phục vụ tái định cư, dân tự xây), được lựa chọn từ quỹ đất dự kiến phát triển (do UBND cấp huyện và Sở ngành đề xuất).

- Quỹ đất tính trên chỉ tiêu diện tích tăng thêm các loại nhà ở dựa vào công thức:

SĐ=STT/(10.000×H×q×Q) (ĐVT: ha)

Trong đó: SĐ là diện tích đất ở dự kiến tăng thêm của từng loại nhà ở.

STT là diện tích sàn nhà ở tăng thêm.

Hệ số “10.000” là hệ số quy đổi diện tích từ m² sang ha.

H là hệ số sử dụng đất (nhà ở thương mại bao gồm khoảng 90% là nhà ở riêng lẻ với tầng cao trung bình là 2,5 và nhà chung cư khoảng 10% với tầng cao trung bình là 15 (do dự án nhà ở thương mại tại thành phố chủ yếu là nhà ở riêng lẻ liền kề); nhà ở xã hội là 15; nhà ở hộ gia đình là 2,5.

Hthương mại = 90% x 2,5 + 10% x 15

Hxã hội = 10

Hdân tự xây = 2,5

Q là mật độ xây dựng công trình trong phạm vi đất ở từ 35% - 50% (nhà ở riêng lẻ trong dự án nhà ở thương mại khoảng 90%, nhà ở chung cư trong dự án nhà ở thương mại khoảng 10%).

q là hệ số khai thác mặt bằng, ước tính hệ số khai thác mặt bằng của các công trình nhà ở chung cư trên địa bàn thành phố với q = 70%, nhà ở riêng lẻ q=60%.

**Bảng 4.4. Quỹ đất dự kiến xây dựng các loại hình nhà ở đến năm 2030**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Loại nhà ở** | **Giai đoạn 2021-2025** | | **Giai đoạn 2026-2030** | | **Quỹ đất chuẩn bị đầu tư cho giai đoạn 2031 - 2035** |
| **Diện tích sàn (m2)** | **Quỹ đất phát triển nhà ở (ha)** | **Diện tích sàn (m2)** | **Quỹ đất phát triển nhà ở (ha)** |
|
| I | Nhà ở thương mại | 653.283 | 113,5 | 1.202.615 | 209,0 | 229,9 |
| II | Nhà ở xã hội | 175.500 | 7,2 | 265.500 | 10,8 | 11,9 |
| III | Nhà ở hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng | 4.549.561 | 303,3 | 5.004.517 | 333,6 | 367,0 |
|  | **Tổng** | **5.378.344** | **424,0** | **6.472.633** | **553,5** | **608,8** |

- Nhu cầu diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 được ước tính dựa trên quỹ đất phát triển nhà ở trong giai đoạn 2021-2025 và 50% quỹ đất phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030[[5]](#footnote-5).

- Nhu cầu diện tích đất để xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2026-2030 được ước tính dựa trên quỹ đất phát triển nhà ở trong giai đoạn 2026-2030 và 50% quỹ đất phát triển nhà ở trong giai đoạn 2031-2035[[6]](#footnote-6).

Để đạt được các chỉ tiêu về diện tích sàn tăng thêm của các loại nhà ở, dự báo nhu cầu về đất ở tăng thêm để xây dựng nhà ở qua các giai đoạn như sau:

**Bảng 4.5. Nhu cầu diện tích đất ở phát triển nhà ở đến năm 2030**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Xác định nhu cầu quỹ đất** | **Giai đoạn**  **2021-2025**  **(ha)** | **Giai đoạn**  **2026-2030**  **(ha)** | **Giai đoạn**  **2031-2035**  **(ha)** |
| Quỹ đất phát triển nhà ở | 424,0 | 553,5 | 608,8 |
| **Nhu cầu diện tích đất xây dựng nhà ở** | **700,8** | **857,9** |  |
| *Tại khu vực đô thị* | 441,4 | 573,5 |  |
| *Tại khu vực nông thôn* | 259,3 | 284,4 |  |

Nhu cầu về diện tích đất ở để hoàn thành việc xây dựng các loại nhà ở giai đoạn 2021-2025 là 700,8 ha, giai đoạn 2026-2030 là 857,9 ha.

## 7. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp thực hiện

### *7.1. Điều chỉnh, bổ sung giải pháp đã phê duyệt*

*a) Giải pháp về đất ở*

- Dành quỹ đất cho việc phát triển nhà ở đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch chung xây dựng và quy hoạch phân khu, trong đó đặc biệt quan tâm tới quỹ đất, quỹ nhà ở để bố trí xây dựng nhà ở xã hội, dự án tái định cư để di dời, tái định cư cho các hộ dân cơ nhà ở ven sông, kênh rạch và chủ động trong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và các công trình, dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

- Trong quá trình lập quy hoạch đô thị, thực hiện điều chỉnh, quy hoạch lại, tái thiết các khu dân cư hiện hữu theo hướng giảm mật độ tập trung dân cư kết hợp mô hình nhà ở cao tầng hiện đại, đảm bảo đồng bộ hạ tầng, hoặc có kế hoạch cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư hiện hữu; ưu tiên triển khai thực hiện các dự án nhà ở chung cư cao tầng tại các vị trí tiếp cận thuận tiện với các trục giao thông công cộng lớn.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp, bố trí lại quỹ nhà, đất không phù hợp quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng. Đối với một số địa phương có nhu cầu nhà ở tăng mạnh, cần nghiên cứu, rà soát điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, tăng diện tích đất ở tại các địa phương này để phù hợp với nhu cầu xây dựng nhà ở trong các khu, các điểm dân cư và khu đô thị đã được phê duyệt, phù hợp với quy hoạch phát triển của từng địa phương.

- Xây dựng, rà soát quy hoạch sử dụng đất, trong đó chú trọng dành quỹ đất 20% tại các khu vực đô thị từ loại III trở lên để phát triển nhà ở xã hội. Xác định rõ vị trí và ưu tiên sử dụng quỹ đất sạch do địa phương đang quản lý để kêu gọi đầu tư phát triển các dự án nhà ở xã hội.

- Tập trung khai thác có hiệu quả nguồn lực về đất đai để huy động các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở; tận dụng lợi thế về điều kiện tự nhiên, địa hình để quy hoạch phát triển nhà ở, khu dân cư, khu đô thị mới với các loại hình nhà ở phù hợp. Kết hợp đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông với khai thác tiềm năng đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất tại những vị trí tiếp cận thuận lợi các tuyến giao thông, vừa tăng được nguồn thu ngân sách cho Nhà nước, vừa đầu tư xây dựng được hệ thống hạ tầng giao thông kết nối tại khu vực.

*b) Giải pháp về nguồn vốn và thuế*

- Đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư phát triển nhà ở, các khu đô thị trên địa bàn.

- Nghiên cứu bố trí một phần tiền sử dụng đất của các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh để bổ sung vào khoản mục riêng trong ngân sách của địa phương, dành để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào dự án và hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn theo quy định của Chính phủ.

- Sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Chính phủ theo Chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vay với lãi suất thấp thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh để ưu tiên cho đối tượng người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ công chức, viên chức có nhu cầu về nhà ở xã hội vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội khi triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội.

- Khuyến khích các thành phần kinh tế sử dụng vốn chủ sở hữu, vốn vay ngân hàng và nguồn vốn huy động hợp pháp để đầu tư xây dựng nhà ở, các khu đô thị mới, đặc biệt nhà ở xã hội.

- Xem xét, ban hành chính sách hỗ trợ cho vay vốn đối với các hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhà trọ cho người lao động, học sinh, sinh viên thuê trên địa bàn.

- Nghiên cứu, ban hành cơ chế bố trí nguồn vốn từ ngân sách để hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi hàng rào đối với việc triển khai các dự án phát triển nhà ở xã hội.

- Lồng ghép với các các chương trình mục tiêu hỗ trợ nhà ở của Chính phủ ban hành trong thời gian tới để xây dựng, cải tạo nhà ở cho các đối tượng có khó khăn về nhà ở, nhằm tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của các Chương trình mục tiêu.

- Hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi về thuế liên quan đến phát triển xã hội như miễn, giảm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp và các ưu đãi khác theo pháp luật về thuế và pháp luật về nhà ở để khuyên khích các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn

*c) Sửa đổi, bổ sung giải pháp nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách về nhà ở xã hội*

*(1) Đối với đối tượng người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị*

- Tạo quỹ đất sạch, phát triển nhà ở xã hội theo dự án tại các khu vực các đô thị phát triển*,* nhằm tăng khả năng tiếp cận nhà ở và các dịch vụ xã hội thiết yếu của các đối tượng người có thu nhập thấp.

- Khuyến khích phát triển loại hình nhà ở thương mại giá thấp, nhà ở cho thuê, nhà lưu trú đáp ứng nhu cầu cho đối tượng thu nhập thấp trên địa bàn; khuyến khích, hỗ trợ các chủ đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu vực đô thị, công nhân lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để ổn định chỗ ở cho các đối tượng này.

- Bố trí nguồn lực hợp lý để đầu tư các cơ sở hạ tầng thiết yếu như: trường học, nhà trẻ, cơ sở khám chữa bệnh, sinh hoạt cộng đồng, văn hóa, thể dục, thể thao,... trong và ngoài các dự án nhà ở xã hội, đặc biệt là tại các khu vực có đông công nhân và người lao động.

- Khuyến khích các hộ dân xây dựng nhà ở cho người lao động thuê thông qua việc hỗ trợ lãi suất vay vốn ngân hàng để xây dựng nhà ở cho thuê, giảm thuế đất kinh doanh tại các hộ có công trình xây dựng nhà ở cho người lao động, triển khai các cơ sở hạ tầng gần với khu dân cư phục vụ cho người lao động.

*(2) Đối với đối tượng người có công cách mạng*

Thực hiện các chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng theo các cơ chế, chính sách Trung ương ban hành; chủ động đề xuất, huy động thêm các nguồn vốn khác để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

*(3) Đối với đối tượng là người nghèo khu vực nông thôn*

Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo khu vực nông thôn theo các Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ; kết hợp linh hoạt giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và kêu gọi sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước thông qua các hình thức như hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong xây dựng nhà ở hoặc tặng nhà ở đại đoàn kết.

*(4) Đối với các hộ nghèo đô thị gặp khó khăn về nhà ở*

Đối với các trường hợp đã có nhà ở, nhưng là nhà tạm, hư hỏng, dột nát thì Nhà nước, các tổ chức kinh tế - xã hội, công đoàn, cộng đồng hỗ trợ một phần kinh phí, kết hợp cho vay ưu đãi để các hộ tự cải tạo, sửa chữa nhà ở; đối với các hộ nghèo đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước, cộng đồng, các tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương để giúp họ có chỗ ở phù hợp.

*(5) Các nhóm đối tượng còn lại theo Điều 49 Luật Nhà ở*

- Xem xét mở rộng chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi đối với các hộ gia đình, cá nhân đã có nhà ở nhưng nhà ở bị hư hỏng, dột nát hoặc có nhà ở nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định, được vay vốn để sửa chữa, cải tạo nhà ở của mình.

- Đối với các hộ đặc biệt khó khăn thì thực hiện theo nguyên tắc huy động nguồn lực cộng đồng, các tổ chức kinh tế - xã hội xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương để hỗ trợ chỗ ở phù hợp.

*d) Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy quản lý*

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý và phát triển nhà ở tại địa phương từ cấp tỉnh xuống đến huyện để tăng cường lực lượng quản lý phát triển nhà ở, thực hiện vai trò điều tiết, định hướng và kiểm soát lĩnh vực phát triển nhà ở;

- Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý và phát triển nhà ở cho cán bộ làm việc trong lĩnh vực nhà ở các cấp để đảm bảo đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của công tác phát triển và quản lý nhà ở trong thời gian tới;

- Nghiên cứu quy định bổ sung và tuân thủ chặt chẽ các quy định để đảm bảo cơ chế thị trường, cạnh tranh được thể hiện trong các văn bản quy phạm pháp luật về nhà ở;

- Tiếp tục phổ biến, tuyên truyền chính sách, pháp luật của nhà nước về lĩnh vực nhà ở; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện, tổ chức triển khai phát triển nhà ở đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

*e) Hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách*

Chủ động rà soát, bổ sung các cơ chế chính sách hiện có liên quan đến quản lý và phát triển nhà ở bao gồm:

- Chính sách tạo điều kiện để cá nhân, hộ gia đình xây dựng nhà ở và khuyến khích xã hội hoá trong đầu tư phát triển nhà ở: Quy định cơ chế công khai quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch các dự án nhà ở và khu đô thị mới. Công khai các thủ tục trong cấp phép xây dựng, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở; cơ chế thu phí, lệ phí liên quan đến nhà ở để tạo thuận lợi cho người dân trong việc tuân thủ các quy định pháp luật khi xây dựng nhà ở và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức;

- Chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển nhà ở theo dự án (cơ chế ưu đãi về đất đai, tài chính và các cơ chế khác);

- Chính sách quản lý kiến trúc nhà ở và quản lý xây dựng nhà ở theo quy hoạch: Ban hành Quy chế quản lý xây dựng theo quy hoạch để đảm bảo mọi hoạt động xây dựng mới hoặc cải tạo nhà ở tại đô thị phải tuân thủ theo kiến trúc và quy hoạch được duyệt phù hợp với quy định của Luật Nhà ở; Luật Xây dựng;

- Nghiên cứu và bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn nhà ở đối với các thiết kế, kỹ thuật, công nghệ xây dựng mới hướng tới nâng cao chất lượng nhà ở; phù hợp với xu hướng phát triển nhà ở xanh, bền vững.

- Chính sách về đất ở và đất phát triển các dự án nhà ở và dự án khu đô thị mới: chủ động điều chỉnh các cơ chế về đất đã được ban hành phù hợp cơ chế chính sách mới; đồng thời ban hành cơ chế ưu đãi về tài chính đối với các dự án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ;

- Triển khai thực hiện chính sách phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công vụ theo quy định của Luật Nhà ở và các Nghị định hướng dẫn liên quan được ban hành; khuyến khích các thành phần kinh tế khác tham gia đầu tư xây nhà ở xã hội;

- Đề xuất cấp thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương; công khai minh bạch về các chính sách xây dựng nhà ở để bán, cho thuê và thuê mua phù hợp với quy định của pháp luật. Thực hiện tốt các quy định về công khai đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở.

\* Giải pháp giảm nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ

- Lồng ghép giữa các chính sách hỗ trợ của Nhà nước và kêu gọi sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân thông qua các hình thức như hỗ trợ kinh phí, vật liệu, nhân công trong xây dựng nhà ở.

- Huy động các nguồn lực cộng đồng, các tổ chức trong và ngoài nước xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương để hỗ trợ chỗ ở phù hợp và đảm bảo trước thiên tai, biến đổi khí hậu, từng bước xóa bỏ nhà ở thiếu kiên cố và đơn sơ.

- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình, cá nhân đang có nhà ở có chất lượng thiếu kiên cố và đơn sơ.

*f) Giải pháp về kiến trúc quy hoạch*

- Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch phân khu các đô thị, tăng cường công tác công bố, công khai quy hoạch và quảng bá hình ảnh phát triển các đô thị trên địa bàn tỉnh để thu hút đầu tư;

- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng để làm cơ sở triển khai thực hiện các dự án nhà ở, dự án khu đô thị đảm bảo chất lượng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, đầy đủ hạ tầng xã hội thiết yếu;

- Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý cảnh quan, chủ yếu phát triển nhà ở theo dự án để đảm bảo chất lượng về không gian kiến trúc; đối với các khu vực nông thôn phát triển nhà ở gắn với bảo tồn và phát huy đặc trưng kiến trúc nhà ở nông thôn.

- Tại các đô thị loại đặc biệt, loại I, loại II và loại III trong quá trình lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch đô thị; quy hoạch xây dựng nông thôn; quy hoạch phát triển khu công nghiệp; quy hoạch xây dựng các cơ sở giáo dục đại học, trường dạy nghề (trừ viện nghiên cứu khoa học, trường phổ thông dân tộc nội trú công lập trên địa bàn), Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm căn cứ vào nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt để bố trí đủ quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội; chỉ đạo cơ quan chức năng xác định cụ thể vị trí, địa điểm, quy mô diện tích đất của từng dự án xây dựng nhà ở xã hội đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội để phát triển nhà ở xã hội.

- Ban hành các thiết kế mẫu nhà ở phù hợp với tập quán sinh hoạt, điều kiện sản xuất và truyền thống văn hóa của các vùng, miền, có khả năng ứng phó với thiên tai, động đất, biến đổi khí hậu để người dân tham khảo, áp dụng trong xây dựng nhà ở.

*g) Giải pháp tuyên truyền, vận động*

- Tăng cường tổ chức vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng mới.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu của các đối tượng có khả năng chi trả, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của mỗi khu vực và từng thời kỳ.

- Triển khai các cơ chế, chính sách, thực hiện lồng ghép các chương trình mục tiêu của Trung ương và của tỉnh để hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội nhằm giải quyết chỗ ở cho các nhóm đối tượng chính sách xã hội có khó khăn về nhà ở nhưng không đủ khả năng thanh toán theo cơ chế thị trường trên địa bàn.

- Đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để các cấp, các ngành chỉ đạo điều hành đảm bảo phù hợp với từng giai đoạn và điều kiện thực tế của địa phương.

- Tiếp tục thực hiện việc cải cách thủ tục hành chính, kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực nhà ở; tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở theo quy hoạch do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Công bố công khai các chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, làm cơ sở hình thành, phát triển các dự án nhà ở, đảm bảo kết nối hạ tầng kỹ thuật trong và ngoài hàng rào dự án..

### *7.2. Bổ sung một số giải pháp*

*a) Giải pháp nâng cao năng lực phát triển nhà ở theo dự án*

- Đối với khu vực trung tâm đô thị, các khu vực có yêu cầu cao về quản lý cảnh quan, ưu tiên phát triển nhà ở theo dự án, tập trung chỉnh trang, nâng cấp đô thị theo hướng hiện đại, sinh thái, ưu tiên quy hoạch phát triển các dự án đầu tư xây dựng nhà ở mới, khuyến khích chuyển đổi mô hình sang nhà ở chung cư cao tầng hiện đại thay thế nhà ở thấp tầng dọc các trục giao thông công cộng lớn hoặc các khu vực có kế hoạch thực hiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật tương ứng, đảm bảo chất lượng về không gian kiến trúc, chất lượng xây dựng công trình, hiện đại, khuyến khích phát triển các công trình xanh, tiết kiệm năng lượng, phù hợp với văn hóa, phong tục của địa phương, ứng dụng các công nghệ thông minh tại các dự án phát triển nhà ở.

- Tăng cường hiệu quả và tính công khai, minh bạch trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư thông qua phương thức đấu giá, đấu thầu cho các dự án phát triển đô thị, phát triển nhà ở, phát triển nhà ở xã hội,... trên địa bàn.

- Tăng cường thực hiện quản lý sau đầu tư xây dựng đối với các dự án nhà ở, ban hành các quy chế để quản lý cũng như quy định về việc bàn giao, tiếp nhận, bảo trì các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong dự án phát triển nhà ở. Kiểm tra, kiểm soát việc tuân thủ các quy định quản lý sau đầu tư xây dựng đối với các dự án phát triển nhà ở mới.

- Nghiên cứu triển khai thực hiện nhiệm vụ:“Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bố trí đầy đủ quỹ đất trong các đồ án quy hoạch xây dựng.”

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về nhà ở, nâng cao chất lượng quản lý nhằm giảm phát sinh tranh chấp, khiếu kiện và ổn định an ninh, trật tự xã hội.

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định triển khai của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của Bộ Xây dựng.

*b) Giải pháp phát triển lành mạnh thị trường bất động sản nhà ở*

- Quản lý chặt chẽ việc sang nhượng đất đai, nhà ở. Đồng thời, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, hộ gia đình trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, tài sản gắn liền trên đất;

- Công khai hệ thống thông tin bất động sản nhà ở, minh bạch các dự án nhà ở trên phương tiện đại chúng để tất cả các đối tượng có nhu cầu nắm bắt thông tin.

- Tăng cường kiểm soát hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trong đó có hoạt động giao dịch kinh doanh nhà ở; góp phần quản lý thông tin giao dịch bất động sản, tăng tính công khai, minh bạch và bảo vệ quyền lợi người dân khi kinh doanh bất động sản thông qua các sàn giao dịch bất động sản.

- Tăng cường kiểm soát hoạt động môi giới bất động sản trong đó có hoạt động môi giới kinh doanh nhà ở của các tổ chức, cá nhân.

*c) Giải pháp thu hút nhà đầu tư*

- Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó rà soát, công khai danh mục các vị trí, khu vực dự kiến phát triển nhà ở, làm cơ sở kêu gọi đầu tư, thu hút các nhà đầu tư vào tham gia phát triển các loại hình nhà ở theo dự án, đặc biệt là nhà ở xã hội.

- Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/06/2022 của Chính phủ. Công bố công khai, minh bạch các thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

- Tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ, hiện đại hóa hệ thống hạ tầng, nâng cấp, mở rộng hệ thống hạ tầng giao thông, phát triển giao thông kết nối với các tỉnh trong khu vực.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển, đẩy nhanh tiến độ phê duyệt thủ tục đầu tư dự án, không để tồn đọng và kéo dài nhiều hồ sơ, phát sinh thủ tục. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về quy định của pháp luật.

*d) Nhóm giải pháp về khoa học công nghệ*

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, phát triển nhà ở;

- Áp dụng các loại công nghệ mới, xây dựng hiện đại và sử dụng các loại vật liệu xây dựng thích hợp, nhằm nâng cao chất lượng và rút ngắn thời gian xây dựng đồng thời giảm giá thành nhà ở;

- Nghiên cứu, thiết kế và áp dụng các loại nhà ở thân thiện với môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, có thể tái sử dụng hoặc tái chế các nguồn tài nguyên đã sử dụng.

# CHƯƠNG V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

## 1. Sở Xây dựng

- Tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh đưa chỉ tiêu phát triển nhà ở, đặc biệt là chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong từng thời kỳ và hàng năm để triển khai thực hiện; chỉ đạo, điều hành và kiểm điểm kết quả thực hiện theo định kỳ.

- Sau khi Chương trình phát triển nhà ở được phê duyệt, Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND cấp huyện xây dựng Kế hoạch phát triển nhà 05 năm và hàng năm trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách riêng về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, bố trí đầy đủ quỹ đất trong các đồ án quy hoạch xây dựng.”

- Hướng dẫn, tham gia ý kiến vào các đồ án quy hoạch dự án nhà ở và khu đô thị của các địa phương để bố trí quỹ đất phát triển từng loại nhà ở trên phạm vi địa bàn quản lý.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách của các xã trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

- Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phát triển nhà ở tại các địa phương.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, tham mưu lãnh đạo tỉnh trong việc xem xét phân phối nguồn lực từ ngân sách cho việc phát triển nhà ở xã hội, chỉnh trang đô thị.

- Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, tham mưu xây dựng Quy định về quản lý dự án nhà ở sau đầu tư xây dựng; nghiên cứu, ban hành các mẫu nhà ở phù hợp với điều kiện và đặc thù của các địa phương để tham khảo, áp dụng.

- Chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và các sở, ngành có liên quan triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở; hướng dẫn, đôn đốc và giải quyết những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện;tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình, Kế hoạch với HĐND, UBND tỉnh, Bộ Xây dựng định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.

- Phối hợp tham gia ý kiến vào hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Nhà ở và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn có liên quan.

- Công bố công khai, minh bạch Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở, quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị, các dự án phát triển nhà ở; hướng dẫn việc triển khai, cơ chế chính sách phát triển nhà ở, quỹ đất để phát triển nhà ở trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của sở.

- Sở Xây dựng đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng, tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đăng tải công khai chương trình trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; đồng thời gửi chương trình về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

## 2. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi những dự án chậm triển khai hoặc không thực hiện để giao cho các cơ quan, đơn vị quản lý theo quy hoạch và thực hiện dự án theo quy định.

- Hướng dẫn UBND cấp huyện rà soát, điều chỉnh, bổ sung các dự án nhà ở khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của UBND cấp huyện.

## 3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp với Sở Xây dựng nghiên cứu, xem xét bổ sung các chỉ tiêu phát triển nhà ở vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hằng năm và 5 năm;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án nhà ở; cân đối bố trí nguồn vốn đối với các dự án nhà ở phù hợp với đối tượng đầu tư công theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định khác có liên quan.

## 4. Sở Tài chính

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng dự toán ngân sách hàng năm đối với các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về ngân sách nhà nước;

- Phối hợp cùng cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn việc thu nộp, quản lý, sử dụng số tiền đối với giá trị quỹ đất 20% tại các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị mới;

- Phối hợp với đơn vị được UBND tỉnh giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất, tham gia về trình tự, thủ tục bán đấu giá tài sản công đối với cơ sở nhà đất thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

## 5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan, UBND huyện, tỉnh, Mặt trận tổ quốc tỉnh hàng năm tổ chức rà soát thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo để làm căn cứ xác định nhu cầu về nhà ở để xây dựng kế hoạch hỗ trợ.

## 6. Sở Giao thông - Vận tải

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc lập quy hoạch hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn gắn với việc khai thác quỹ đất để tạo quỹ đất phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh.

## 7. Ban Quản lý khu kinh tế

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan có liên quan đánh giá, xác định nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp để có cơ sở lập và triển khai các dự án phát triển nhà ở dành cho công nhân khu công nghiệp.

## 8. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tham gia quản lý nguồn vốn và quản lý việc sử dụng nguồn vốn để phát triển nhà ở xã hội;

- Căn cứ nhu cầu về nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp trên địa bàn, NHCSXH tỉnh phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh hàng năm bổ sung nguồn vốn ngân sách tỉnh ủy thác sang NHCSXH làm cơ sở trình NHCSXH Việt Nam phân bổ nguồn vốn đối ứng “Chương trình cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và Nghị định số 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ” để thực hiện.

- Tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn ngân sách tỉnh ủy thác theo đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, bảo toàn và phát triển nguồn vốn nói chung và nguồn vốn ngân sách địa phương nói riêng.

- Triển khai chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng, chỉ đạo việc thực hiện, theo dõi tình hình và thanh tra, giám sát việc cho vay của các ngân hàng thương mại; Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành trong việc cho vay, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

## 9. Ủy ban Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể:

- Tuyên truyền, vận động các tổ chức, nhân dân phối hợp, tham gia thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, đặc biệt là tham gia hỗ trợ, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách.

## 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp

- Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở và thực hiện quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển nhà trên địa bàn và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng định kỳ theo quy định.

- Trên cơ sở Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành thực hiện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị, nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, đặc biệt là nhà ở xã hội, nhà ở cho các đối tượng có thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội để thực hiện Chương trình phát triển nhà ở của địa phương.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường lập và thực hiện quy hoạch xây dựng các khu nhà ở, khu đô thị trên địa bàn, lập kế hoạch tổ chức thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương 05 năm và hàng năm. Đăng ký danh mục dự án thuộc Chương trình phát triển nhà ở của tỉnh gửi về Sở Xây dựng trước ngày 30 tháng 10 hàng năm để phục vụ xây dựng Kế hoạch phát triển nhà ở năm kế tiếp của tỉnh.

- Chủ trì trong việc giải phóng mặt bằng, quản lý quỹ đất phát triển nhà ở, đặc biệt là quỹ đất 20% phát triển nhà ở xã hội; quản lý thực hiện các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn.

- Chủ trì xây dựng quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hằng năm cho phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở được duyệt.

- Thường xuyên cập nhật, báo cáo về công tác cấp phép xây dựng trên địa bàn hàng năm.

- Nghiêm túc triển khai thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin, duy trì hệ thống thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản theo Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/06/2022 của Chính phủ.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng chính sách của các xã trên địa bàn (gồm số hộ gia đình đã được hỗ trợ, số nhà ở đã được xây dựng mới hoặc sửa chữa, số tiền hỗ trợ đã cấp cho các hộ gia đình, số tiền huy động được từ các nguồn khác, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình thực hiện).

- Tham mưu, đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách để thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

- Xây dựng các cơ chế để huy động các nguồn lực, kêu gọi đầu tư và đơn giản hóa các thủ tục hành chính, xác định quỹ đất và nguồn vốn để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị di dời, giải tỏa trên địa bàn.

**11. Trách nhiệm của Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng nhà ở**

- Tổ chức xây dựng và triển khai các dự án đảm bảo chất lượng, hiệu quả, chấp hành đúng các nội dung quy hoạch đã được phê duyệt. Hạn chế tối đa việc điều chỉnh quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo nguồn vốn để đầu tư xây dựng dự án đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, thực hiện dự án theo đúng tiến độ, kế hoạch đã được phê duyệt.

- Đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản, mua bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và các quy định khác có liên quan.

- Báo cáo đầy đủ thông tin về dự án bất động sản theo quy định tại Nghị định số 44/2022/NĐ-CP ngày 29/06/2022 của Chính phủ về xây dựng, quản lý, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

## PHỤ LỤC 1. DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ, KHU NHÀ Ở ĐANG TRIỂN KHAI

| **STT** | **Tên dự án** | **Địa điểm** | **Diện tích đất (ha)** | **Lô nền** | | **Nhà riêng lẻ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số lô nền** | **Diện tích**  **(m2)** | **Số căn** | **Diện tích (m2)** |
|  | **TỔNG CỘNG** | **47** | **1.407,30** | **40.536** | **4.938.692** | **479** | **125.904** |
| **I** | **Thành phố Long Xuyên** | **21** | **614,99** | **16.972** | **2.094.541** | **479** | **125.904** |
| 1 | Khu đô thị mới Tây Sông Hậu (giai đoạn 2) | Mỹ Long, Mỹ Phước, Mỹ Quý | 49,5 | 1.438 | 142.258 | 361 | 80.485 |
| 2 | Khu đô thị Golden city An Giang | Mỹ Hòa | 43,4 | 1.138 | 214.471 |  |  |
| 3 | Điều chỉnh và mở rộng hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị cao cấp Sao Mai | Phường Bình Khánh | 56,24 | 1.640 | 196.840 |  |  |
| 4 | Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5 | Phường Bình Khánh | 27,68 | 807 | 96.874 |  |  |
| 5 | Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 4 | Bình Khánh | 38,65 | 1.114 | 157.065 |  |  |
| 6 | Khu đô thị Sao Mai Tây Khánh 4&5 | Mỹ Hòa | 62 | 165 | 20.773 |  |  |
| 7 | Đường giải thoát giao thông khu dân cư Nam Trà Ôn | Phường Bình Khánh | 4,29 | 143 | 17.160 |  |  |
| 8 | Khu dân cư Xẻo Trôm 3 | Mỹ Phước | 11,01 | 415 | 40.888 |  |  |
| 9 | Khu dân cư Phú Quý | Phường Mỹ Hòa | 0,93 | 39 | 4.650 |  |  |
| 10 | Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài | Mỹ Phước | 2,31 | 82 | 8.136 |  |  |
| 11 | Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE | Bình Khánh | 9,65 | 373 | 55.898 |  |  |
| 12 | Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài | Phường Mỹ Xuyên, Mỹ Phước | 9,93 | 331 | 39.720 |  |  |
| 13 | Khu Dân cư Đường Lê Thiện Tứ (nối dài) | Đông Xuyên | 0,96 | 42 | 3.960 |  |  |
| 14 | Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh | Phường Mỹ Bình | 3,58 |  |  | 118 | 45.419 |
| 15 | Khu đô thị mới Bình Khánh | Phường Bình Khánh, xã Mỹ Khánh | 132 | 3.850 | 462.000 |  |  |
| 16 | Khu đô thị mới Vàm Cống | Phường Mỹ Thới, Mỹ Thạnh | 128 | 3.733 | 448.000 |  |  |
| 17 | Khu đô thị Làng giáo viên đại học mở rộng 1 | Mỹ Hòa | 5,96 | 394 | 33.373 |  |  |
| 18 | Khu đô thị Bắc Long Xuyên | Bình Đức | 8,54 | 435 | 37.181 |  |  |
| 19 | Khu dân cư An Vương | Bình Đức | 1,96 | 166 | 33.180 |  |  |
| 20 | Khu dân cư Đức Thành | Phường Mỹ Thới | 7,69 | 339 | 42.063 |  |  |
| 21 | Khu Thương mại dịch vụ và dân cư Mỹ Thới | Phường Mỹ Thới | 10,71 | 328 | 40.051 |  |  |
| **II** | **Thành phố Châu Đốc** | **16** | **374,44** | **7.272** | **1.026.206** |  |  |
| 1 | Khu dân cư Bắc Thủ Khoa Huân | Phường Vĩnh Mỹ | 2,07 | 69 | 8.280 |  |  |
| 2 | Khu đô thị mới, dịch vụ du lịch thành phố Châu Đốc | Phường Châu Phú A | 87,92 | 2.431 | 351.680 |  |  |
| 3 | Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và Khu dân cư Nam Thủ Khoa Huân | Phường Vĩnh Mỹ | 6 | 200 | 24.000 |  |  |
| 4 | Khu đô thị thương mại bắc Kênh Đào | Phường Vĩnh Mỹ | 9,79 | 326 | 39.160 |  |  |
| 5 | Khu dân cư đường Thi Sách | Phường Châu Phú B | 1,04 | 35 | 4.160 |  |  |
| 6 | Khu dịch vụ thương mại kết hợp văn hóa du lịch Núi Sam | Phường Châu Phú A. | 4,57 | 114 | 13.229 |  |  |
| 7 | Khu đô thị The New City | Phường Núi Sam | 106,73 | 2.136 | 230.891 |  |  |
| 8 | Khu dân cư siêu thị Châu Thới 1 | Phường Châu Phú B | 6,92 | 216 | 43.200 |  |  |
| 9 | Khu dân cư thương mại Châu Quới 3 | Phường Châu Phú B | 1,15 | 56 | 7.464 |  |  |
| 10 | Khu hỗn hợp nhà ở và thương mại Thọ Nguyên | Phường Vĩnh Mỹ | 4,93 | 231 | 24.294 |  |  |
| 11 | Khu đô thị thương mại Thoại Ngọc Hầu. | Phường Châu Phú A | 10,26 | 308 | 61.542 |  |  |
| 12 | Khu biệt thự vườn trục Châu Đốc - Núi Sam. | Phường Châu Phú A | 9,15 |  |  |  |  |
| 13 | Khu đô thị thương mại Trưng Vương | Phường Châu Phú B | 6,05 | 182 | 36.324 |  |  |
| 14 | Khu đô thị mới - Thành phố lễ hội | Phường Vĩnh Mỹ | 107,58 | 645 | 129.096 |  |  |
| 15 | Khu dân cư Nam Quốc lộ 91 - Núi Sam | Phường Núi Sam | 5,99 | 180 | 35.940 |  |  |
| 16 | Khu dân cư chợ Vĩnh Nguơn | Phường Vĩnh Nguơn | 4,29 | 199 | 24.410 |  |  |
| **III** | **Huyện An Phú** | **2** | **15,08** | **440** | **52.781** |  |  |
| 1 | KĐT thương mại cửa khẩu Long Bình | khóm Tân Khánh - TT. Long Bình | 4,96 | 145 | 17.360 |  |  |
| 2 | KDC đô thị Cồn Tiên 1 (mở rộng) | ấp Phước Thọ - xã Đa Phước | 10,12 | 295 | 35.421 |  |  |
| **IV** | **Thị xã Tân Châu** | **1** | **99,8** | **2.753** | **519.570** |  |  |
| 1 | Khu Đô Thị Sao Mai | phường Long Thạnh | 99,8 | 2.753 | 519.570 |  |  |
| **V** | **Huyện Phú Tân** | **0** | **0** |  |  |  |  |
| **VI** | **Huyện Châu Phú** | **4** | **58,19** | **2.164** | **216.164** |  |  |
| 1 | Khu dân cư ấp Vĩnh Thuận | Thị trấn Vĩnh Thạnh Trung | 0,69 | 39 | 4.484 |  |  |
| 2 | Khu đô thị mới Sao Mai tây thị trấn Cái Dầu | Cái Dầu | 47,39 | 1.779 | 174.902 |  |  |
| 3 | Khu dân cư Kênh Đào mở rộng | xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, An Giang | 0,22 | 122 | 14.005 |  |  |
| 4 | Khu dân cư Tài Lộc Phát | Thạnh Mỹ Tây | 9,89 | 224 | 22.773 |  |  |
| **VII** | **Thị xã Tịnh Biên** | **1** | **5,35** |  |  |  |  |
| 1 | Khu dân cư Núi Két |  | 5,35 |  |  |  |  |
| **VIII** | **Huyện Tri Tôn** | **1** | **28,99** | **846** | **101.465** |  |  |
| 1 | Khu dân cư - Trung tâm thương mại hướng Đông, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang | TT. Tri Tôn | 28,99 | 846 | 101.465 |  |  |
| **IX** | **Huyện Châu Thành** | **7** | **44,87** | **1.666** | **210.962** |  |  |
| 1 | Khu Trung tâm văn hóa thể dục - thể thao và dân cư đô thị huyện Châu Thành | TT An Châu | 9,8 | 327 | 39.200 |  |  |
| 2 | Khu dân cư Đất Thành Bình Hòa | Xã Bình Hòa | 4,04 | 135 | 16.160 |  |  |
| 3 | Khu đô thị thị trấn An Châu 2 | TT An Châu | 7,25 | 242 | 29.000 |  |  |
| 4 | Khu dân cư Đất Thành | TT An Châu | 1,9 | 100 | 20.000 |  |  |
| 5 | Khu dân cư chợ Cần Đăng mở rộng | Xã Cần Đăng | 7,85 | 365 | 7.300 |  |  |
| 6 | Khu dân cư chợ Cần Đăng mở rộng 2 | Xã Cần Đăng | 4,18 | 208 | 41.600 |  |  |
| 7 | Khu đô thị thị trấn An Châu 1 | TT An Châu | 9,85 | 289 | 57.702 |  |  |
| **X** | **Huyện Chợ Mới** | **8** | **121,23** | **6.965** | **479.463** |  |  |
| 1 | Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 1 | Thị trấn Chợ Mới | 4,81 | 150 | 16.684 |  |  |
| 2 | Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới 2 | Thị trấn Chợ Mới | 4,59 | 168 | 18.762 |  |  |
| 3 | Chợ và Khu dân cư Mỹ An | Xã Mỹ An | 4,69 | 231 | 25.580 |  |  |
| 4 | Khu dân cư và Chợ An Long | Xã An Thạnh Trung | 3,8 | 135 | 15.758 |  |  |
| 5 | Khu đô thị mới Sao Mai Mỹ An | Xã Mỹ An | 87,13 | 6.041 | 354.679 |  |  |
| 6 | Chợ và khu dân cư xã Hòa Bình | Xã Hòa Bình | 3,38 | 240 | 48.000 |  |  |
| 7 | Chợ và khu dân cư An Thạnh Trung | Xã An Thạnh Trung | 6,47 |  |  |  |  |
| 8 | Chợ và khu dân cư Trung tâm xã Hội An | xã Hội An | 6,36 |  |  |  |  |
| **XI** | **Huyện Thoại Sơn** | **9** | **44,36** | **1.458** | **237.540** |  |  |
| 1 | Khu dân cư chợ Kênh F (mở rộng) | xã Định Thành | *1,35* | 101 | 9.450 |  |  |
| 2 | Khu dân cư Thương mại và khu dân cư Bắc Cống Vong | Thị trấn Núi Sập | 4,5 | 150 | 18.000 |  |  |
| 3 | Khu dân cư Thoại Sơn | Thị trấn Núi Sập | 1,04 | 35 | 4.160 |  |  |
| 4 | Khu dân cư Tây Thoại Ngọc Hầu | Thị trấn Núi Sập | 5,7 | 190 | 22.800 |  |  |
| 5 | Chợ và Khu dân cư Bình Thành | Xã Bình Thành | 4,99 | 166 | 19.960 |  |  |
| 6 | Khu đô thị thị trấn Phú Hòa 1 | Thị trấn Phú Hòa | 4,03 | 135 | 27.000 |  |  |
| 7 | Khu đô thị thị trấn Phú Hòa 2 | Thị trấn Phú Hòa | 11,45 | 342 | 68.400 |  |  |
| 8 | Khu đô thị thị trấn Núi sập 1 | Thị trấn Núi Sập | 7,2 | 123 | 24.570 |  |  |
| 9 | Khu đô thị thị trấn Núi sập 2 | Thị trấn Núi Sập | 4,1 | 216 | 43.200 |  |  |

## PHỤ LỤC 2. DANH MỤC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐANG TRIỂN KHAI

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Các dự án nhà ở xã hội đang triển khai (đã chấp thuận chủ trương đầu tư)** | **Chủ đầu tư** | **Quy mô** | | **Ghi chú** |
| **Số căn hộ** | **Diện tích**  **(m² sàn)** |
|  | **Tổng cộng** | **4** | **3.605** | **213.311** |  |
| **I** | **Thành phố Long Xuyên** | **3** | **3.355** | **200.267** |  |
| 1 | Nhà ở xã hội - khu đô thị Golden city | Cty CP TM&DV Đông Á | 1.996 | 145.822 | Thuộc dự án khu đô thị Golden city |
| 2 | Dự án nhà ở xã hội khu dân cư Tây Đại học | Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang | 224 | 13.440 |  |
| 3 | Dự án nhà ở xã hội Tây sông Hậu | Liên danh Công ty cổ phần Tổ chức nhà Quốc gia và Công ty TNHH MTV Bất động sản Thiên Bút | 1.135 | 41.005 | Khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên, AG |
| 4 |  |  |  |  |  |
| **II** | **Huyện Châu Thành** | **1** | **252** | **13.044** |  |
| 1 | Dự án nhà ở công nhân KCN Bình Hòa | Chi nhánh Công ty Cổ phần tổ chức nhà quốc gia Bình Dương tại An Giang | 252 | 13.044 |  |

## PHỤ LỤC 3

**DANH MỤC VỊ TRÍ, KHU VỰC DỰ KIẾN TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI, KHU ĐÔ THỊ, KHU NHÀ Ở**

| **STT** | **Nội dung** | | **Địa điểm** | **Diện tích (ha)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOÀN TỈNH** | | | **81** | **3.035,44** |
| **I** | | **Thành phố Long Xuyên** | **14** | **906,32** |
| 1 | | Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên | Mỹ Quý, Mỹ Thới | 46,02 |
| 2 | | Khu đô thị mới phía Tây thành phố Long Xuyên | Mỹ Hòa | 217,00 |
| 3 | | Khu đô thị mới phía Nam thành phố Long Xuyên | Mỹ Thới | 58,00 |
| 4 | | Khu đô thị phía Tây đường tránh thành phố Long Xuyên | Mỹ Quý, Mỹ Thới | 150,00 |
| 5 | | Khu đô thị phía Nam đường Phạm Cự Lượng | Mỹ Quý, Mỹ Thới | 112,00 |
| 6 | | Khu đô thị phía Bắc đường Trần Quang Khải | Mỹ Quý, Mỹ Thới | 78,00 |
| 7 | | Khu dân cư Hẻm Ngô Thời Sỹ | Phường Mỹ Quý | 0,20 |
| 8 | | Khu dân cư Lộc Phát Golden | Phường Mỹ Quý và Mỹ Phước | 4,70 |
| 9 | | Khu chung cư phức hợp Sao Mai Lotus Lake | Phường Bình Khánh | 1,10 |
| 10 | | Khu dân cư Nguyễn Hoàng Tây Đại học An Giang | phường Mỹ Hòa | 1,80 |
| 11 | | Khu nhà ở Mỹ Thạnh | Phường Mỹ Thạnh | 2,00 |
| 12 | | Trung tâm thương mại kết hợp căn hộ | Phường Mỹ Long | 1,60 |
| 13 | | Khu đô thị phường Bình Đức | Phường Bình Đức | 233,00 |
| 14 | | Dự án nhà ở thương mại đường Hồ Quý Ly | Phường Mỹ Quý | 0,90 |
| **II** | | **Thành phố Châu Đốc** | **7** | **57,00** |
| 1 | | Khu dân cư Nam sông Hậu: Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ | Phường Vĩnh Mỹ | 29,80 |
| 2 | | Tuyến dân cư đường số 1 (Đoạn Nguyễn Văn Thoại - Nguyễn Trường Tộ nối dài) | Phường Châu Phú B | 5,20 |
| 3 | | Tuyến dân cư đường số 2 (Đoạn Nguyễn Văn Thoại- Trưng Nữ Vương) | Phường Châu Phú B | 2,50 |
| 4 | | Tuyến dân cư đường số 3 (Đoạn Trưng Nữ Vương nối dài – Nguyễn Trường Tộ nối dài) | Phường Châu Phú B | 9,60 |
| 5 | | Tuyến dân cư đường Nguyễn Trường Tộ nối dài (từ đường Thủ Khoa Huân nối dài – đường Hoàng Diệu) | Phường Châu Phú B | 1,80 |
| 6 | | Khu dân cư thương mại Ánh Sao | Phường Châu Phú A | 3,20 |
| 7 | | Khu dân cư Thọ Nguyên | Phường Vĩnh Mỹ | 4,90 |
| **III** | | **Huyện An Phú** | **3** | **23,70** |
| 1 | | Khu đô thị mới thị trấn An Phú | TT. An Phú | 17,00 |
| 2 | | TDC Cột Dây Thép (giai đoạn 2) | TT. An Phú | 3,30 |
| 3 | | Khu dân cư - Chợ Búng Bình Thiên | Xã Khánh Bình | 3,40 |
| **IV** | | **Thị xã Tân Châu** | **3** | **36,60** |
| 1 | | Khu dân cư Long Hưng mở rộng thuộc phường Long Châu | Phường Long Châu | 18,00 |
| 2 | | Khu dân cư Chợ ấp Phú Bình xã Phú Lộc | Xã Phú Lộc | 1,80 |
| 3 | | Trung tâm thương mại kết hợp khu tái định cư phương Long Sơn | Phường Long Sơn | 16,80 |
| **V** | | **Huyện Phú Tân** | **2** | **12,80** |
| 1 | | Khu dân cư cao cấp đô thị Phú Mỹ | TTPhú Mỹ | 10,00 |
| 2 | | Khu dân cư Toàn Quý | TT Phú Mỹ | 2,80 |
| **VI** | | **Huyện Châu Phú** | **10** | **640,19** |
| 1 | | Khu dân cư Ba Tiệm - Mỹ Phú | Mỹ Phú | 35,00 |
| 2 | | Khu dân cư Trung tâm hành chính xã Mỹ Phú | Mỹ Phú | 72,63 |
| 3 | | Khu đô thị mới Bình Mỹ | Bình Mỹ | 193,03 |
| 4 | | Khu đô thị mới Vĩnh Thạnh Trung | Vĩnh Thạnh Trung | 100,00 |
| 5 | | Khu dân cư Trung tâm hành chính xã Thạnh Mỹ Tây | Thạnh Mỹ Tây | 30,00 |
| 6 | | Khu dân cư mới Bình Phú | Bình Phú | 30,00 |
| 7 | | Khu hành chính kết hợp dân cư Đào Hữu Cảnh | Đào Hữu Cảnh | 29,14 |
| 8 | | Khu đô thị mới Sao Mai Bình Long | Bình Long | 98,00 |
| 9 | | Khu đô thị mới Sao Mai Tây thị trấn Cái Dầu | TTCD | 47,39 |
| 10 | | Khu dân cư Tài Lộc Phát | Thạnh Mỹ Tây | 5,00 |
| **VII** | | **Thị xã Tịnh Biên** | **4** | **30,30** |
| 1 | | CDC Tà Ngáo | Thị trấn Tịnh Biên | 2,00 |
| 2 | | TDC Hậu Đồn Biên Phòng | Thị trấn Tịnh Biên | 3,30 |
| 3 | | TDC Tà Đét | xã An Hảo | 10,00 |
| 4 | | TDC Nopso | xã An Hảo | 15,00 |
| **VIII** | | **Huyện Tri Tôn** | **0** | **-** |
| **IX** | | **Huyện Châu Thành** | **14** | **914,23** |
| 1 | | Khu đô thị thị trấn an châu | Thị trấn An Châu | 9,70 |
| 2 | | Khu đô thị thị trấn An Châu 1 | Thị trấn An Châu | 4,60 |
| 3 | | Khu đô thị thị trấn An Châu 2 | Thị trấn An Châu | 7,30 |
| 4 | | Khu đô thị thị trấn An Châu 3 | Thị trấn An Châu | 23,00 |
| 5 | | Khu đô thị sinh thái nước an châu | Thị trấn An Châu | 159,10 |
| 6 | | Khu đô thị y tế, giáo dục, nông nghiệp công nghệ cao | Thị trấn An Châu | 191,90 |
| 7 | | Khu dân cư Minh Khoa Home An Châu” | Thị trấn An Châu | 1,50 |
| 8 | | Khu thương mại và dân cư Vĩnh An | Xã Vĩnh An | 9,90 |
| 9 | | Khu đô thị công nghiệp công nghệ cao | Xã Bình Hoà | 300,00 |
| 10 | | Khu đô thị thương mại – dịch vụ Logistics | Xã Bình Hoà | 160,00 |
| 11 | | Khu dân cư thương mại Mương Trâu | Xã Bình Hoà | 38,00 |
| 12 | | Khu dân cư thương mại – hành chính Vĩnh Hanh | Xã Vĩnh Hanh | 3,00 |
| 13 | | Khu thương mại – hành chính Vĩnh An | Xã Vĩnh An | 3,00 |
| 14 | | Mở rộng khu dân cư – chợ Vĩnh Lợi | Xã Vĩnh Lợi | 3,23 |
| **X** | | **Huyện Chợ Mới** | **21** | **403,30** |
| 1 | | Khu ở thương mại-dịch vụ hỗn hợp | Dọc trục đường kênh Xáng Long Điền A-B, xã Long Điền A | 100,00 |
| 2 | | Khu đô thị mới thị trấn Chợ Mới | Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới (tiếp giáp đường dẫn cầu Ông Chưởng và đường kênh Xáng Long Điền A-B) | 4,50 |
| 3 | | Khu đô thị trung tâm thị trấn Chợ Mới | Ấp Long Hòa, thị trấn Chợ Mới (tiếp giáp đường dẫn cầu Ông Chưởng và đường kênh Xáng Long Điền A-B) | 34,00 |
| 4 | | Khu đô thị mới thị trấn Mỹ Luông | thị trấn Mỹ Luông (khu đất công Sân vận động 1,70 ha) | 4,50 |
| 5 | | Khu dân cư đô thị Mỹ Luông | ấp Mỹ Hòa, thị trấn Mỹ Luông | 4,30 |
| 6 | | Khu dân cư ấp Mỹ Thuận | ấp Mỹ Thuận, thị trấn Mỹ Luông | 11,20 |
| 7 | | Khu đô thị mới đô thị mới xã Hòa Bình | ấp An Thuận, xã Hòa Bình (Bờ Nam) | 100,00 |
| 8 | | Khu dân cư nông thôn mới xã Hòa Bình | ấp An Thuận, xã Hòa Bình (Bờ Bắc) | 4,50 |
| 9 | | Khu dân cư trung tâm xã Hòa Bình | ấp An Thuận, xã Hòa Bình (ĐT.994) | 24,40 |
| 10 | | Khu dân cư Chợ Nông sản Hòa An | Ấp An Mỹ, xã Hòa An (đường ĐT.946) | 2,40 |
| 11 | | Khu hỗn hợp nhà ở và thương mại | Ấp An Mỹ, xã Hòa An (đường ĐT.946) | 15,40 |
| 12 | | Khu dân cư xã Hòa An | Ấp Bình Phú, xã Hòa An | 15,00 |
| 13 | | Khu dân cư Kiến Thành | Xã Kiến Thành (cặp Khu hành chính xã) | 9,90 |
| 14 | | Khu dân cư Chợ Rọc Sen | ấp An Thời, xã Hội An (đường ĐT.944) | 9,90 |
| 15 | | Khu dân cư trung tâm xã Hội An | Ấp Thị 1, xã Hội An (tiếp giáp trường THPT Huỳnh Thị Hường) | 9,60 |
| 16 | | Khu dân cư tiểu trung tâm xã Hội An | Ấp An Thái, xã Hội An | 9,00 |
| 17 | | Khu dân cư xã Long Điền B | Ấp Long Tân, xã Long Điền B | 10,00 |
| 18 | | Chợ và Khu dân cư Trà thôn, xã Long Điền B | Ấp Long Quới 2, xã Long Điền B | 5,00 |
| 19 | | Khu dân cư xã Long Điền A | Xã Long Điền A | 10,00 |
| 20 | | Khu dân cư, Hành chính xã Nhơn Mỹ | Xã Nhơn Mỹ | 10,00 |
| 21 | | Khu dân cư Hòa An và chợ An Khánh mở rộng | Xã Hòa An | 9,70 |
| **XI** | | **Huyện Thoại Sơn** | **3** | **11,00** |
| 1 | | Khu dân cư thị trấn Óc Eo | Thị trấn Óc Eo | 2,90 |
| 2 | | Khu nhà ở Bình Thành mở rộng | Xã Bình Thành | 2,10 |
| 3 | | Khu dân cư và thương mại Tân Thành | Xã Vọng Thê | 6,00 |

VĂN PHÒNG UBND TỈNH AN GIANG XUẤT BẢN

Địa chỉ : 16C, Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên – AG

Điện thoại : 0296. 3856955

Fax : 0296. 3852037

Email : congbao@angiang.gov.vn

Website : http://congbao.angiang.gov.vn

1. () Modeling Global Residential Sector Energy Demand for Heating and Air Conditioning in the Context of Climate Change - Isaac M and DP van Vuuren (2009);

   120 Year of U.S. Residential Housing Stock and Floor Space - Maria Cecilia P. Moura, Steven J. Smith, David B. Belzr (2015);

   IMF Working Paper - Understanding Residential Real Estate in China (IMF, 2015);

   Chinese Urban Residential Construction to 2040 - Research Discussion Paper (2012) - Leo Berkelmans and Hao Wang - Economic Group Reserve Bank of Australia. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Chỉ tiêu Quốc gia: Đến năm 2030, phấn đấu tăng tỷ lệ nhà ở kiên cố trên toàn quốc đạt 85% - 90%, trong đó tại khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt 75% - 80%, không đề phát sinh nhà ở đơn sơ trên toàn quốc đặc biệt là khu vực đô thị; 90% nhà ở trên toàn quốc có hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước thải đồng bộ và được đấu nối vào hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực.*  [↑](#footnote-ref-2)
3. Theo Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025 được UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 2659/QĐ-UBND ngày 02/11/2022. [↑](#footnote-ref-3)
4. Đối với vốn ngân sách tỉnh để hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng thuộc các chương trình mục tiêu, sau khi có Quyết định ban hành chương trình mục tiêu của cấp có thẩm quyền, UBND tỉnh xác định nguồn vốn ngân sách cụ thể để thực hiện chương trình mục tiêu, sau đó trình HĐND tỉnh thông qua. [↑](#footnote-ref-4)
5. *Dự kiến 50% các dự án nhà ở hoàn thành trong giai đoạn 2026-2030 cần chuẩn bị quỹ đất trong giai đọan 2021-2025.* [↑](#footnote-ref-5)
6. *Dự kiến 50% các dự án nhà ở hoàn thành trong giai đoạn 2031-2035 cần chuẩn bị quỹ đất trong giai đọn 2026-2030.* [↑](#footnote-ref-6)