|  |  |
| --- | --- |
| **BỘ XÂY DỰNG** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 3127/BXD-VLXDV/v báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ vật liệu xây |  *Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2018* |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ trịnh Đình Dũng tại văn bản số 8616/VPCP-CN ngày 10/9/2018 của Văn phòng Chính phủ, giao Bộ xây dựng rà soát, đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Chương trình phát triển vật liệu không nung theo Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung.

Căn cứ vào mục 6 điều 2 Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu xây không nung đến năm 2020 quy định về trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 Bộ Xây dựng đề nghị Quý cơ quan báo cáo đánh giá toàn diện quá trình thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ kết quả đạt được; những tồn tại, vướng mắc, khó khăn và nguyên nhân; đề xuất các giải pháp thúc đẩy thực hiện chương trình phát triển vật liệu xây không nung hiệu quả để Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo Chính phủ. (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm).

 Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 30/12/2018 theo địa chỉ: Số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. *(File mềm gửi về địa chỉ Email : lvanke@yahoo.com.vn)./.*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:*** - Như trên; - Lưu: VT, VLXD. | **KT. BỘ TRƯỞNG****THỨ TRƯỞNG**(đã ký)**Nguyễn Văn Sinh** |

**Phụ lục**

*(Kèm theo văn bản số 3127/BXD-VLXD ngày 12/12/2018 của Bộ Xây dựng)*

1. Thực trạng tình hình sản xuất và tiêu thụ vật liệu xây tại địa phương;

2. Các văn bản địa phương ban hành nhằm thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm vật liệu xây không nung, giảm dần sản xuất và tiêu thụ gạch đất sét nung;

3 . Đề xuất, kiến nghị;

4. Tổng hợp sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

 Đơn vị tính: Gạch:1000 viên; Tấm tường: m2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên cơ sở** | **Địa chỉ** | **Công nghệ SX** | **Công suất thiết kế** | **Sản lượng sản xuất** | **Sản lượng tiêu thụ** |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1. **Gạch đất sét nung**
 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Gạch xây không nung**
 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **Các sản phẩm khác ( Tấm tường thạch cao, tấm tường Acorec…)**
 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |