|  |  |
| --- | --- |
| **Tên TCTD..........................** | *Mẫu biểu 01* |

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH CHO VAY THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH NHÀ Ở XÃ HỘI**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số /2021/TT-NHNN ngày tháng năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số*[*25/2015/TT-NHNN*](https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-25-2015-tt-nhnn-cho-vay-von-uu-dai-thuc-hien-chinh-sach-nha-o-xa-hoi-297871.aspx)*ngày 09/12/2015 hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội)*

*Tháng năm*

Đơn vị: tỷ đồng

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Chỉ tiêu | Số tiền cam kết cho vay | Số khách hàng cam kết cho vay | Cho vay trong kỳ | Thu nợ trong kỳ | Dư nợ cuối kỳ | Số khách hàng còn dư nợ | Nợ xấu | | | Dự phòng đã trích | Giá trị TSBĐ | | Số tiền đã cấp bù lãi suất | | Ghi chú |
| Nhóm 3 | Nhóm 4 | Nhóm 5 | TSBĐ hình thành từ vốn vay | TSBĐ khác | Phát sinh trong kỳ | Lũy kế đến cuối kỳ báo cáo |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| **I** | **Cho vay đầu tư xây dựng nhà ở xã hội** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Phân theo đối tượng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư nhà ở xã hội để cho thuê, cho thuê mua, bán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất công nghiệp, dịch vụ đầu tư nhà ở xã hội để bố trí người lao động |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê, thuê mua, bán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Phân theo mục đích** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cho thuê |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Cho thuê mua |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Bán |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II** | **Cho vay để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Người có công với cách mạng |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại đô thị. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, 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. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III** | **Tổng cộng ( dòng I.1+ dòng** II**.1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lập biểu** (Ký, ghi rõ họ tên, sđt liên hệ) | **Kiểm soát** (Ký, ghi rõ họ tên) | Ngày tháng năm **Người đại diện hợp pháp của TCTD** (Ký tên, đóng dấu) |