**PHỤ LỤC CHXD TUYẾN QUỐC LỘ 19C**

**PHỤ LỤC SỐ 1**

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

| **Tổng số** | **Số TT** | | **Tên cửa hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | | **Tỉnh Phú Yên** | | | | | |
| **I.1** | **Huyện Đồng Xuân** | | | | | | |
| 1 | 1 | | CHXD Lê Như Vi |  |  | Km 66 + 350 | Thôn Phước Thuận, xã Quang 3,H. Đồng Xuân |  |
|  | **I.2** | | **Huyện Sơn Hòa** |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | | CHXD An Thư 2 |  |  | Km 98+ 100 | Thôn Tân Hội, xã Sơn Hội, H. Sơn Hòa |  |
| 3 | 3 | | CHXD Sơn Phước |  | Km 108+ 300 |  | Thôn Hòn Ông, xã Sơn Phước, H.Sơn Hòa |  |
|  | **II** | | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
|  | **II.1** | | **Huyện Vân Canh** | | | | | |
| 4 | 1 | | CHXD Long Toàn Tâm |  |  | Km 1+50 | Ngọc Thạch 2, Vân Canh |  |
| 5 | 2 | | CHXD Bình An 1 |  |  | Km 4+600 | Xã Tân Vinh, Vân Canh, Bình Định |  |
| 6 | 3 | | CHXD Thanh Hoàng |  |  | Km 10+50 | Xã Tân Vinh, Vân Canh, Bình Định |  |
| 7 | 4 | | CHXD Bình An2 |  | Km15+ 200 |  | Xã Tân Vinh, Vân Canh, Bình Định |  |
| **Tổng quốc lộ 19C có 7 CHXD được tồn tại trong quy hoạch** | | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 2**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 19C 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** | **Huyện Vân Canh** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD Long Toàn Tâm(CS 2) |  |  | Km 18+300 | Xã Canh Hiển, huyện Vân Canh | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP,  Yêu cầu SCT tỉnh Bình Định cung cấp năm xây dựng |
| 2 | 2 | CHXD số 6 |  |  | Km 24+550 | Xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP,  Yêu cầu SCT tỉnh Bình Định cung cấp năm xây dựng |
| **Tổng quốc lộ 19C có 2 CHXD cần di dời/xóa bỏ** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 3**

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

| **Tổng số** | **Số TT** | **Tên cửa hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Lý do** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Phú Yên** | | | | | |
| **I.1** | **Huyện Đồng Xuân** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD Xuân Lãnh |  | Km 43+ 800 |  | Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| 2 | 2 | CHXD Lê Tùng |  | Km 44+950 |  | Thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh, H. Đồng Xuân | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| 3 | 3 | CHXD Phương Lan |  | Km62 + 300 |  | Thôn Long Hà, TT. La Hai, H. Đồng Xuân | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| 4 | 4 | CHXD Đồng Xuân |  | Km 62+ 850 |  | Thôn Long Hà, TT. La Hai, H. Đồng Xuân | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| 5 | 5 | CHXD Hoa Bằng |  | Km 63+ 400 |  | Thôn Long Hà, TT. La Hai, H. Đồng Xuân | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
|  | **I.2** | **Huyện Sông Hinh** | | | | | |
| 6 | 6 | CHXD Đức Bình Tây |  |  | Km 116+ 800 | Thôn Đồng Phú , xã Đức Bình Tây, H. Sông Hinh | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| 7 | 7 | CHXD Nhất Nguyên |  | Km 129+ 600 |  | Buôn Dành B, xã Ea Bia, H. Sông Ninh |  |
|  | **I.3** | **Huyện Sơn Hòa** | | | | | |
| 8 | 8 | CHXD Luận Tâm |  |  | Km 148+550 | Thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
|  | **II** | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
| 9 | 1 | CHXD số1 |  | Km 28+ 100 |  |  | Mở rộng mái che, cải tạo sân nền để đạt chuẩn CHXD loại 3, cải tạo trước năm 2020 |
| **Tổng quốc lộ 19C có 9 CHXD phải nâng cấp cải tạo** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 4**

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

| **Tổng số** | **Số TT** | **Địa điểm** | **Vị trí, lý trình** | | **Loại** | **Lộ trình thực hiện** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Phú Yên** | | | | | |
|  | **I.1** | **Huyện Sơn Hòa** | | | | | |
| 1 | 1 | Thôn Hòa Bình, xã Sơn Định, huyện Sơn Hòa |  | Km 85+800 | III | Đến năm 2025 | CHXD Sơn Định  QĐ số 3190/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 |
|  | **I.2** | **Huyện Sông Hinh** | | | | | |
| 2 | 2 | Buôn Thu, xã Eatrol, huyện Sông Hinh |  | Km133+200 – Km133+600 | III | Đến năm 2025 |  |
|  | **II** | **Tỉnh Bình Định** | | | | | |
|  | **II.1** | **Huyện Tuy Phước** | | | | | |
| 3 | **1** | Huyện Tuy Phước | Km2+550 – Km3+000 |  | III | Đến năm 2025 | Theo QĐ số 1670/QĐ-UBND tỉnh Bình Định phê duyệt “Quy hoạch phát triển hệ thống CHXD, kho xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025” ngày 12 tháng 05 năm 2017 |
|  | **II.2** | **Huyện Vân Canh** | | | | |
| 4 | 2 | Huyện Vân Canh |  | Km36+550 – Km37+550 | III | Đến năm 2025 |
| 5 | **3** | Huyện Vân Canh | K40+100 – K41+100 |  | III | Đến năm 2025 |
|  | **II** | **Tỉnh Đắk Lắk\*** | | | | | |
|  | ***\*Có thể quy hoạch mới 3-4 CHXD*** | | | | | | |
| **Tổng toàn tuyến quốc lộ 19C có 8 -9 CHXD xây mới** | | | | | | | |