**Biểu mẫu số 1**

**THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ NHÀ Ở TRONG TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở; ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở GIỮA KỲ**

Kỳ báo cáo: 5 năm

1. Đơn vị chia sẻ, cung cấp thông tin: Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

2. Đơn vị tiếp nhận thông tin: Bộ Xây dựng

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** |  | **Tổng số** | **Theo mức độ kiên cố và loại nhà** | | | |
| **Mức độ kiên cố** | | **Loại nhà ở** | |
| **Nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố (căn)** | **Nhà ở thiếu kiên cố và nhà ở đơn sơ (căn)** | **Nhà ở chung cư** | **Nhà ở riêng lẻ** |
| **I** | **Toàn quốc** |  |  |  |  |  |
| 1 | Đô thị |  |  |  |  |  |
| 2 | Nông thôn |  |  |  |  |  |
| **II** | **Tỉnh/thành phố** |  |  |  |  |  |
| 1 | ………… |  |  |  |  |  |
|  | Đô thị |  |  |  |  |  |
|  | Nông thôn |  |  |  |  |  |
| 2 | ………… |  |  |  |  |  |
|  | Đô thị |  |  |  |  |  |
|  | Nông thôn |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |