**PHỤ LỤC CHXD TUYẾN QUỐC LỘ 19**

**PHỤ LỤC SỐ 1**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 19 ĐƯỢC TỒN TẠI TRONG QUY HOẠCH**

| **Tổng số** | **Thứ tự** | **Tên cửa hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
| **I.1** | **Thành phố Quy Nhơn** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD số 2 | Cty xăng dầu Bình Định | Km 1+ 695 |  | Phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn |  |
| 2 | 2 | CHXD Trung Hậu | Cty CP Petec Bình Định | Km 5+ 380 |  | Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn |  |
| 3 | 3 | CHXD Sáu Vũ | DNTN TM Sáu Vũ | Km 7+ 050 |  | Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn |  |
|  | **I.2** | **Huyện Tuy Phước** | | | | | |
| 4 | 4 | CHXD Thanh Bình | DNTN xăng dầu Thanh Bình | Km 12+ 900 |  | Vinh Thạnh 1, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước |  |
| 5 | 5 | CHXD số 18 | DNTN Tùng Hoa | Km 16+ 400 |  | Phong Tấn, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước |  |
| 6 | 6 | CHXD Bà Ri |  | Km 16+950 |  | Phong Tấn, xã Phước Lộc, H. Tuy Phước |  |
|  | **I.3** | **Thị xã An Nhơn** | | | | | |
| 7 | 7 | CHXD số 7 | Cty xăng dầu Bình Định | Km 20+ 200 |  | Tân Hòa, Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn |  |
| 8 | 8 | CHXD Đại Tín | Ngọc Thạnh, xã Nhơn Thọ, Tx. An Nhơn |  | Km 23+ 650 | Tân Hòa, Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn |  |
| 9 | 9 | CHXD số 8 | Cty xăng dầu Bình Định |  | Km 27+ 350 | Nam Tượng, xã Nhơn Tân, T.x An Nhơn |  |
| 10 | 10 | CHXD Quốc Bảo |  | Km 30+ 200 |  | Nam Tượng, xã Nhơn Tân, T.x An Nhơn |  |
|  | **I.4** | **Huyện Tây Sơn** | | | | | |
| 11 | 11 | CHXD Xuân Phong | Cty TNHH xăng dầu TM&ĐT Quốc Bảo | Km 33+ 520 |  | Thôn 2, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn |  |
| 12 | 12 | CHXD Tám Bảo |  | Km34+650 |  | Thôn 2, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn |  |
| 13 | 13 | CHXD Cây Xoài 1 | DNTN xăng dầu Cây Xoài 1 |  | Km 35+ 300 | Thôn 2, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn |  |
| 14 | 14 | CHXD số 9 |  | Km 36+ 520 |  | Thôn 1, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn |  |
| 15 | 15 | CHXD Thành Đạt |  | Km 36+ 700 |  | Thôn 1, xã Bình Nghi, H. Tây Sơn |  |
| 16 | 16 | CHXD Hiếu Ngọc |  | Km 39+ 300 |  | Xã Tây Xuân, H. Tây Sơn |  |
| 17 | 17 | CHXD Kim Oanh | Cty CP bến xe Tây Sơn |  | Km 40+ 200 | TT Phú Phong, H. Tây Sơn |  |
| 18 | 18 | CHXD DNTN TM Ba Đàm | DNTN TM Ba Đàm | Km 45+850 |  | Thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, H. Tây Sơn |  |
| 19 | 19 | CHXD số 29 | Cty xăng dầu Bình Định |  | Km 55+ 900 | Tây Thuận, Tây Sơn | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 1998) |
| 20 | 20 | CHXD Phương Linh | DNTN Phương Linh |  | Km 58+ 180 | Tây Thuận, Tây Sơn | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2009) |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** |  |  |  |  |  |
|  | **II.1** | **Thị xã An Khê** |  |  |  |  |  |
| 21 | 1 | CHXD Nguyễn Huệ | DNTN Nguyễn Huệ |  | Km 68+ 200 | Xã Sông An, Tx. An Khê |  |
| 22 | 2 | CHXD Ánh Huyền | Cty TNHH Ánh Huyền | Km 71+ 400 |  | Xã Sông An, Tx. An Khê | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2007) |
| 23 | 3 | Trạm xăng dầu số 7 |  |  | Km 74+ 350 | Phường Ngô Mây, Tx. An Khê |  |
| 24 | 4 | CHXD Dung Thiện | DNTN Dung Thiện | Km 75+ 200 |  | Phường Ngô Mây, Tx. An Khê |  |
| 25 | 5 | CHXD số 1 | Cty CPKD&PT Miền Núi |  | Km 77+ 800 | Phường An Phú, Tx. An Khê |  |
| 26 | 6 | CHXD Quang Anh (Số 2) | DNTN Quang Anh |  | Km 80+ 450 | Đầu cầu sông Ba, An Khê (633 QT) |  |
| 27 | 7 | CHXD số 4 | Cty CPKD&PT Miền Núi |  | Km 80+ 950 | Phường An Bình, Tx. An Khê |  |
|  | **II.2** | **Huyện Dak Pơ** |  |  |  |  |  |
| 28 | 8 | CHXD Nhơn Tín | DN Nhơn Tín | Km 83+ 250 |  | Xã Tân An,Huyện Đak Pơ | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2008) |
| 29 | 9 | CHXD số 9 | Cty CPKD&PT Miền Núi |  | Km 85+ 800 | Xã Cư An, Đak Pơ |  |
| 30 | 10 | CHXD Thắng Thiên (trạm XD Gio An) | DNTN Thắng Thiên | Km 89+ 750 |  | Xã Đak Pơ, H. Đak Pơ | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2005) |
| 31 | 11 | CHXD số 30 |  | Km94+300 |  | TT.Đăk Pơ |  |
| 32 | 12 | CHXD Thắng Lợi |  |  | Km99+650 | Xã An Thành, H. Đak Pơ |  |
| 33 | 13 | CHXD Văn Cường(lệch tên Duy Cường) |  |  | Km 101+ 650 | Xã Hà Tam, H. Đak Pơ | Đã xây dựng xong.  Có ảnh kèm theo |
| 34 | 14 | CHXD số 40 | Cty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên |  | Km 107+ 700 | Xã Hà Tam, Đak Pơ (chân Đéo) |  |
|  | **II.3** | **Huyện Mang Yang** |  |  |  |  |  |
| 35 | 15 | Trạm xăng dầu 76 | CN xăng dầu quân đội |  | Km115+20 | Xã Hà Ra, Mang Yang | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2005) |
| 36 | 16 | CHXD Hòa Tâm | Cty TNHH XD Hòa Tâm | Km 117+ 650 |  | Xã Hà Ra, Mang Yang |  |
| 37 | 17 | CHXD số 34 | Cty XD Bắc Tây Nguyên |  | Km 134+ 700 | Thị trấn Kon Tầng, Mang Yang |  |
|  | **II.4** | **Huyện Đak Đoa** |  |  |  |  |  |
| 38 | 18 | CHXD Xuân Hòa | DNTN Xuân Hòa |  | Km 141+ 350 | Xã K'Dang, H. Đak Đoa |  |
| 39 | 19 | CHXD số 52 | Cty XD Bắc Tây Nguyên | Km 145+ 450 |  | Xã K'Dang, H. Đak Đoa | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2000) |
| 40 | 20 | CHXD Thanh Nga 1 | DNTN Thanh Nga | Km 148+ 220 |  | Xã Tân Bình, H. Đak Đoa | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2004) |
| 41 | 21 | CHXD số 47 | Cty XD Bắc Tây Nguyên |  | Km 155+ 250 | Thị trấn Đak Đoa, H. Đak Đoa |  |
|  | **II.5** | **Thành Phố Pleiku** |  |  |  |  |  |
| 42 | 22 | CHXD số 16 | Cty XD Bắc Tây Nguyên |  | Km 157+ 00 | Xã An Phí, Tx. Pleiku |  |
| 43 | 23 | CHXD Thuận Thảo số 1 | DNTN Thuận Thảo | Km 159+ 650 |  | Xã Chư Á, TP. Pleiku | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 1996) |
| 44 | 24 | CHXD số 11 | Cty XD Bắc Tây Nguyên | Km 160+ 720 |  | Xã Chư Á, TP. Pleiku | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 1994) |
| 45 | 25 | CHXD Tín Nhiệm số 1 | DNTN Tín Nhiệm | Km 162+ 680 |  | Xã Chư Á, TP. Pleiku | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 1993) |
| 46 | 26 | Trạm xăng dầu 47 | CN xăng dầu quân đội | Km 164+ 200 |  | Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku |  |
| 47 | 27 | CHXD Quân đoàn 3 | Quân đoàn 3 |  | Km 164+ 300 | Phường Thắng Lợi, TP.Pleiku |  |
|  | **II.6** | **Huyện Đức Cơ** |  |  |  |  |  |
| 48 | 28 | CHXD Thái Anh số 2 |  | Km217+450 |  | Xã IaKrê, H. Đức Cơ | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 1999) |
| 49 | 29 | CHXD số 14 | Cty XD Bắc Tây Nguyên |  | Km 221+ 600 | Thị trấn Chư Ty, H. Đức Cơ |  |
| 50 | 30 | CHXD Thái Anh số 1 | DNTN Thái Anh |  | Km 226+ 750 | Xã Ia Kla, H. Đức Cơ |  |
| 51 | 31 | CHXD Nhân Thành (CHXD Lệ Thanh) | Cty CP Nhân Thành |  | Km 241+ 300 | Cửa khẩu Lệ Thanh, Đức Cơ |  |
| 52 | 32 | CHXD số 29 | Cty XD Bắc Tây Nguyên | Km 241+ 700 |  | Cửa khẩu Lệ Thanh, Đức Cơ |  |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 19 có 52 cửa hàng xăng dầu hiện có được tồn tại trong quy hoạch** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 2:**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 19 PHẢI XÓA BỎ/DI DỜI**

| **Tổng số** | **Số TT** | **Tên cửa hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Lý do xóa bỏ/di dời** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
|  | **I.1** | **Thị xã An Nhơn** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD Tân Nam Phát | DNTN xăng dầu Tân Nam Phát |  | Km17+20 | Huỳnh Kim, Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn | Di dời (do không đảm bảo hành lang ATGT).  Nằm dưới chân cầu vượt( sau khi xây dựng cầu vượt) |
| 2 | 2 | CHXD Đinh Phát |  | Km 22+ 900 |  | KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn | Thiếu số liệu, yêu cầu Sở cung cấp thông tin, nếu không đủ cơ sở pháp lý thì cho xóa bỏ hoặc di dời |
|  | **I.2** | **Huyện Tây Sơn** | | | | | |
| 3 | 3 | CHXD số 10 | Cty xăng dầu Bình Định |  | Km 41+ 460 | 173 Quang Trung, TT Phú Phong, H. Tây Sơn | Đã có chủ trương của UBND tỉnh di  dời.  Di dời đến thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, H. Tây Sơn |
| 4 | 4 | CHXD Duy Tùng | DNTN Duy Tùng | Km 58+ 700 |  | thôn Thượng Sơn, Tây Thuận, Tây Sơn | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  xây dựng năm 2012 |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** | | | | | |
|  | **II.1** | **Thị xã An Khê** | | | | | |
| 5 | 1 | CHXD An Khê | PV Oil Gia Lai | Km 69+ 650 |  | Xã Sông An, Tx. An Khê | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  xây dựng năm 2010 |
|  | **II.2** | **Huyện Dak Pơ** | | | | | |
| 6 | 2 | CHXD Đức Tính | DNTN Đức Tính |  | Km 84+520 | Xã Cư An,  Đak Pơ | Quá nhỏ không còn diện tích để mở rộng, di dời về vị trí mới.Km84+950 bên trái |
| 7 | 3 | CHXD Duy Lâm | Cty TNHH MTV Duy Lâm | Km 84+ 750 |  | Xã Cư An, Đak Pơ | Không có năm xây dựng |
| 8 | 4 | CHXD Tứ Phương | DNTN Tứ Phương | Km 87+ 320 |  | H. Đak Pơ | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  xây dựng năm 2014 |
| 9 | 5 | CHXD Hòa Hiệp |  |  | Km 90+ 750 | Thị trấn Đak Pơ | Không tồn tại trên thực tế, chỉ tìm thấy cây xăng di động , treo phản hồi của người dân nghỉ bán nhiều năm nhưng vẫn có trong danh sách của SCT |
| 10 | 6 | CHXD Trung Đoàn 7 | Xăng dầu Trung đoàn 7 |  | Km 107+ 390 | Xã Hà Tam, Đak Pơ | Tại thời điểm khảo sát không hoạt động đề nghị sở CT tỉnh Gia Lai xóa bỏ |
| 11 | 7 | CHXD Phú Hưng | DNTN Phú Hưng |  | Km 107+ 850 | Xã Hà Tam, Đak Pơ (chân Đéo) | CHXD Phú Hưng (Km 107+850) Sở CT tỉnh Gia Lai không có số liệu về năm xây dựng và đã đăng kí lại vào năm 2015, cách CHXD số 40 (xây dựng năm 2000) 150m. Đề nghị xóa bỏ |
|  | **II.3** | **Huyện Mang Yang** | | | | | |
| 12 | 8 | CHXD số 4 | Cty CPTM Hoài Nhơn GL |  | Km 112+ 200 | Xã Hà Ra, Mang Yang (đầu đèo | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  xây dựng năm 2012 |
| 13 | 9 | CHXD số 2 ( CH Gia Trung) |  | Km 124+ 190 |  | Xã Đak Taley, Mang Yang | Xây dựng năm 1992. Tại thời điểm khảo sát thì CHXD này không hoạt động, Đề nghị sở CT tỉnh Gia Lai kiểm tra lại |
|  | **II.4** | **Huyện Đắk Đoa** | | | | | |
| 14 | 10 | CHXD Thu Minh | DNTN Thu Minh | Km 152+ 630 |  | Thị trấn Đak Đoa, H. Đak Đoa | Xây dựng năm 2004, quá nhỏ ngay ngã 3 không còn diện tích mở rộng yêu cầu di dời |
| 15 | 11 | CHXD Thuận Thảo số 4 | DNTN Thuận Thảo |  | Km 153+ 560 | Thị trấn Đak Đoa, H. Đak Đoa | Quá nhỏ không còn diện tích mở rộng, yêu cầu di dời, thời điểm khảo sát không thấy kinh doanh, xây dựng năm 1992, đề nghị sở CT tỉnh Gia Lai có ý kiến thêm |
|  | **II.5** | **Thành phố Pleiku** | | | | | |
| 16 | 12 | CHXD Thành Ánh | DNTN Thành Ánh | Km 159+ 450 |  | Xã Chư Á, TP. Pleiku | Xây dựng năm 1996, quá nhỏ không còn diện tích yêu cầu di dời,đề nghị sở CT tỉnh Gia Lai có ý kiến thêm |
| 17 | 13 | CHXD Dịch Vụ vận tải ô tô | Cty CP vận tải ô tô | Km 166+ 700 |  | Phường Phù Đổng, TP. Pleiku | Sát nhà dân, phải di dời, diện tích nhỏ, không mở rộng đươc |
|  | I**I.6** | **Huyện Đức Cơ** | | | | | |
| 18 | 14 | CHXD Ngọc Mai số 5 | DNTN Ngọc Mai | Km 218+ 220 |  | Xã IaKrê, H. Đức Cơ | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  xây dựng năm 2016 |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 19 có 18 cửa hàng xăng dầu phải xóa bỏ, di dời** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 3:**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 19 PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP**

| **Tổng số** | **Số TT** | **Tên của hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Lý do nâng cấp cải tạo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
|  | **I.1** | **Thành phố Quy Nhơn** | | | | | |
|  | *Không có cửa hàng xăng dầu thuộc diện cải tạo, nâng cấp* | | | | | | |
|  | **I.2** | **Huyện Tuy Phước** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD số 1- DNTN  Trường Úc | DNTN TM Trường Úc | Km 9+  940 |  | 155 Nguyễn Huệ, TT Tuy Phước, H. Tuy Phước | Phải sữa chữa, cải tạo, nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **I.3** | **Huyện An Nhơn** | | | | | |
| 2 | 2 | CHXD Thịnh Phát |  |  | Km 20+  700 | Tân Hòa, Nhơn Hòa, Tx. An Nhơn | Phải sữa chữa, cải tạo, nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **I.4** | **Huyện Tây Sơn** | | | |  | |
| 3 | 3 | CHXD Mười Thấu | DNTN Mười Thấu | Km 38+ 500 |  | Phú An, xã Tây Xuân, H. Tây Sơn | Phải sữa chữa, cải tạo, nâng cấp trước năm 2020 |
| 4 | 4 | CHXD Phương Linh 2 |  |  | Km 51+ 500 | Thương Giang, xã Tây Giang, Tây Sơn | Phải sữa chữa, cải tạo, nâng cấp trước năm 2020 |
| 5 | 5 | CHXD số 11 |  |  | Km 53+ 150 | Thương Giang, xã Tây Giang, Tây Sơn | Phải sữa chữa, cải tạo, nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** | | | | | |
|  | **II.1** | **Thị xã An Khê** | | | | | |
| 6 | 1 | CHXD Tuyết Mai Gia Lai | Cty TNHH MTV Tuyết Mai |  | Km 73+ 300 | Xã Sông An, Tx. An Khê | Diện tích nhỏ,  cải tạo mở rộng trước năm 2020 |
| 7 | 2 | CHXD số 21 | Cty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên | Km 74+ 900 |  | Phường Ngô Mây, Tx. An Khê | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 8 | 3 | CHXD số 2 | Cty CPKD&PT Miền Núi | Km 76 + 250 |  | Ngã 3 Kbang An Khê | Cải tạo nâng cấp- có thể  di dời trước năm 2020  (nằm ngay ngã 4) |
| 9 | 4 | CHXD Hồng Tám | DNTN Tám Hiền | Km 77+850 |  | 186 Quang Trung, Tx. An Khê | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **II.2** | **Huyện Đak Pơ** | | | | | |
| 10 | 5 | CHXD Tân Châu | DNTN Tân Châu | Km 84+ 200 |  | Xã Tân An, Đak Pơ | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **II.3** | **Huyện Mang Yang** | | | | | |
| 11 | 6 | CHXD Thảo Dương 2 | DNTN Thảo Dương | Km 124+ 100 |  | Xã Đak Taley, Mang Yang | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 12 | 7 | CHXD số 1(CH Phương Nhi) |  | Km 128+ 950 |  | Ngã 3 Lê Bông, Mang Yang | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 13 | 8 | CHXD Thảo Dương 1 | DNTN Thảo Dương | Km 129+ 150 |  | Xã Đak Ya, Mang Yang | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 14 | 9 | CHXD Nhật Tiến |  | Km 132+ 900 |  | Thị trấn Kon Tầng, Mang Yang | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 15 | 10 | CHXD Tiến Định | DNTN Tiến Định | Km 138+ 900 |  | Xã Đak Drang, Mang Yang | nằm ngay ngã 3, phải cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **II.4** | **Huyện Đak Đoa** | | | | | |
| 16 | 11 | CHXD Anh Nhật số 2 | DNTN Anh Nhật | Km 151+ 600 |  | Xã Tân Bình, H. Đak Đoa | Điểm đầu khu vực nội thị, phải cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **II.5** | **Thành phố Pleiku** | | | | | |
| 17 | 12 | CHXD Nhật Tiến số 2 | DNTN Nhật Tiến | Km 158+ 100 |  | Xã An Phí, Tx. Pleiku | quá nhỏ phải cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 18 | 13 | CHXD Tín Nhiệm số 2 | DNTN Tín Nhiệm |  | Km 160+ 250 | Xã Chư Á, TP. Pleiku | Sửa chữa mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 19 | 14 | CHXD số 9 | Cty XD Bắc Tây Nguyên | Km 164+ 350 |  | Phường Thắng Lợi, TP. Pleiku | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 20 | 15 | CHXD Vật tư nông nghiệp | Cty Vật tư Nông Nghiệp | Km 166+ 100 |  | Phường Phù Đổng, TP. Pleiku | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **II.6** | **Huyện Chư Prông** | | | | | |
| 21 | 16 | CHXD số 6 | Cty TNHH Bắc Nam |  | Km 185+ 600 | Xã Bàu Cạn, H. Chư Prông | Cải tạo sân nền trước năm 2020 |
| 22 | 17 | CHXD Thuận Thân | DNTN Thuận Thân |  | Km 187+ 500 | Xã Bàu Cạn, H. Chư Prông | Cải tạo sân nền trước năm 2020 |
| 23 | 18 | CHXD số 4 (Quang Anh) | DNTN Quang Anh |  | Km 187+ 90 | Xã Bàu Cạn, H. Chư Prông | Cải tạo nâng cấp |
| 24 | 19 | CHXD Vân Dung | Cty TNHH MTV Vân Dung | Km 194+ 1000(có ảnh) |  | Xã ThanhyAn, H. ChưPrông | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 25 | 20 | CHXD Ngân Hà | DNTN Ngân Hà |  | Km 197+ 650 | Xã ThanhyAn, H. ChưPrông | Cải tạo sân nền trước năm 2020 |
| 26 | 21 | CHXD Gia Hưng | DNTN XD Gia Hưng |  | Km 198+ 450 | Xã Bình Giáo, H. ChưPrông | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
|  | **II.7** | **Huyện Đức Cơ** | | | | | |
| 27 | 22 | CHXD Thái Anh số 5 | DNTN Thái Anh |  | Km 206+ 150 | Xã IaDin, H. Đức Cơ | Cải tạo nâng cấp (sơn, sửa nhà bán hàng) trước năm 2020 |
| 28 | 23 | DNTN Quang Tâm  (CHXD số 56) |  |  | Km 208+ 620 | Xã IaDin, H. Đức Cơ | Yêu cầu sơn sửa biển hiệu, nhà bán hàng trước năm 2020 |
| 29 | 24 | CHXD Đức Thành |  |  | Km 229+ 350 | Xã Ia Dom, H. Đức Cơ | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| 30 | 25 | CHXD Thái Anh số 3 |  | Km 231+ 200 |  | Xã Ia Nan, H. Đức Cơ | Cải tạo nâng cấp trước năm 2020 |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 19 có 30 cửa hàng phải cải tạo, nâng cấp** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 4**

**DANH MỤC QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY MỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 19**

| **Tổng số** | **Số TT** | **Địa Điểm** | **Vị trí, lý trình** | | **Loại** | **Lộ trình thực hiện** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Bình Định** | | | |  |  |
|  | **I.1** | **TP. Quy Nhơn** |  | |  |  |  |
| 1 | 1 | Phường Nhơn Bình\*\* |  |  | II | Đến năm 2025 | Chưa xác định lý trình, phải có thỏa thuận của BCT trước khi đầu tư xây dựng |
|  | **I.1** | **Huyện Tuy Phước** | | | | | |
| 2 | 2 | Thôn Huỳnh Mai, xã Phước Nghĩa\*\* |  |  | II | Đến năm 2025 | Chưa xác định lý trình, phải có thỏa thuận của BCT trước khi đầu tư xây dựng |
| 3 | 3 | KV xã Phước Lộc\*\* |  |  | II | Đến năm 2025 | Chưa xác định lý trình, phải có thỏa thuận của BCT trước khi đầu tư xây dựng |
|  | **I.2** | **Huyện Tây Sơn** | | | | | |
| 4 | 4 | Thôn Hòa Trung, xã Bình Tường, H. Tây Sơn | Km 43+ 820 |  | III | Đến năm 2025 | Vị trí mới của CHXD số 10 (Công ty xăng dầu Bình Định. Đã có chủ trương của UBND tỉnh. |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 19 quy hoạch xây mới 4 cửa hàng xăng dầu**  **\*\*Theo quyết định số 1670/QD-UBND tỉnh Bình Định phê duyệt’’** *quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025’’***, ngày 12/5/2017**  **Đây là tuyến đường mới của QL.19 từ cầu Gành (điểm giao QL.1 với QL.19 đến cảng Quy Nhơn) hiện nay tuyến đường này chưa xây dựng, vì vậy không có lý trình.** | | | | | | | |