**PHỤ LỤC CHXD TUYẾN QUỐC LỘ 25**

**PHỤ LỤC SỐ 1**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 25 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 Phú Hòa** | | | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD Hòa An | Cty CP xăng dầu, dầu khí Phú Yên |  | Km 0+ 791 | | | Thôn Đông Phước, xã Hòa An, H. Phú Hòa | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2003) |
| 2 | 2 | CHXD số 5 | Chi nhánh xăng dầu Phú Yên |  | Km 1+ 857 | | | Thôn Đông Phước, xã Hòa An, H. Phú Hòa | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2007) |
| 3 | 3 | CHXD số 21 | Chi nhánh xăng dầu Phú Yên | Km 13+ 200 |  | | | Thị trấn Phú Hòa, H. Phú Hòa |  |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** | | | | | | | |
|  | **II.1** | **Krông Pa** | | | | | | | |
| 4 | 1 | CHXD KrôngPa | CN Cty CPXD DK Phú Yên tại Gia Lai | Km 79+ 250 |  | Xã Phú Cần, KrôngPa | | | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2008) |
| 5 | 2 | CHXD Phú Túc | CN Cty CPXD DK Phú Yên tại Gia Lai |  | Km 83+ 200 | Thị trấn Phú Túc, KrôngPa | | |  |
| 6 | 3 | CHXD Ia Rsươn |  | Km 102+ 50 |  | | Xã Ia Sươm, KrôngPa | |  |
|  | **II.2** | **Huyện Ayun Pa** | | | | | | | |
| 7 | 4 | CHXD Ayun Pa | CN Cty CPXD DK Phú Yên tại Gia Lai |  | Km 119+ 150 | Xã Ia Rtô, Ayun Pa | | |  |
| 8 | 5 | CHXD số 15 | Cty TNHH MTV Bắc Tây Nguyên |  | Km 124+ 780 | 88 Trần Hưng Đạo, Tx. Ayun Pa | | |  |
| 9 | 6 | CHXD Hòa Bình | CN Cty CPXD DK Phú Yên tại Gia Lai | Km 126+ 150 |  | Phường Hòa Bình, Tx. Ayun Pa | | |  |
| 10 | 7 | CHXD Phú Bổn |  | Km 128+ 250 |  | Đường Ngô Quyền, Tx. Ayun Pa | | |  |
|  | **II.3** | **Huyện Phú Thiện** | | | | | | | |
| 11 | 8 | CHXD số 9 | Cty CPTM Nam Gia Lai | Km 129+ 550 |  | Xã Ia Hiao, H. Phú Thiện | | |  |
| 12 | 9 | CHXD A9 | Cty TNHH Chu Phát |  | Km 140+ 50 | Xã Ia Piar, Phú Thiện | | | Vi phạm khoảng cách với CHXD số 4 và cùng xây dựng năm 2016, tuy nhiên CHXD số 4 di dời, nên CHXD A9 được tồn tại.  Đề nghị SCT có thêm ý kiến. |
| 13 | 10 | CHXD Ân Phụng | DNTN Ân Phụng | Km 147+ 900 |  | Xã Ia Ke, Phú Thiện | | | Khoảng cách với CHXD liền kề không bảo đảm nhưng tồn tại trước NĐ 11/2010/NĐ-CP  (xây dựng năm 2008) |
|  | **II.4** | **Huyện Chư Sê** | | | | | | | |
| 14 | 11 | CHXD Chư Sê | PV Oil Gia Lai | Km 175+ 100 |  | Xã Ia Pal, H. Chư Sê | | |  |
| 15 | 12 | CHXD Tân Hùng | DN Tân Hùng |  | Km 180+ 100 | Thị trấn Chư Sê | | |  |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 25 có 15 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 25 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 Gia Lai** | | | | | |
|  | **I.1** | **Krông Pa** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD Hoàng Hân 4 | Cty TNHH MTV Hoàng Hân | Km 71+ 850 |  | Buôn Muk, xã Chư Ngọc, KrôngPa | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP. xây dựng năm 2014 |
|  | **I.2** | **Huyện Phú Thiện** |  |  |  |  |  |
| 2 | 2 | CHXD số 4 | Cty CPTM Nam Gia Lai |  | Km 135+350 | Xã Ia Peng, H. Phú Thiện | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP. xây dựng năm 2016 |
| 3 | 3 | CHXD Mai Phương Thảo | DNTN Mai Phương Thảo | Km 141+ 450 |  | Xã Ia Sol, Phú Thiện | Vi phạm khoảng cách theo NĐ 11/2010/NĐ-CP.  Đề nghị SCT cung cấp năm xây dựng |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 25 có 3 cửa hàng xăng dầu hiện có cần di dời/xóa bỏ** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 3**

**DANH MỤC CỬA HÀNG XĂNG DẦU HIỆN CÓ DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 25 PHẢI CẢI TẠO, NÂNG CẤP**

| **Tổng số** | **Số TT** | **Tên cửa hàng** | **Chủ sở hữu** | **Vị trí, lý trình** | | **Địa điểm** | **Lý do nâng cấp cải tạo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Phú Yên** | | | | | |
| **I.1** | **Huyện Phú Hòa** | | | | | |
| 1 | 1 | CHXD HTX Hòa Thắng 2 |  | Km 5+ 275 |  | Thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa | Cải tạo nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 2 | 2 | CHXD HTX Hòa Thắng 1 |  | Km 8+ 130 |  | xã Hòa Thắng, H. Phú Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 3 | 3 | CHXD Hòa Hội | Cty TNHH Lê Hổng |  | Km 29+ 550 | Thôn Phong Hậu, xã Hòa Hội, H. Phú Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **I.2** | **Huyện Sơn Hòa** | | | | | |
| 4 | 4 | CHXD Kim Tiến | DNTN Hồ Thị Kim Tiến | Km 37+ 750 |  | Thôn Ngân Điền, xã Sơn Hà, H. Sơn Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 5 | 5 | CHXD Phú Hữu |  | Km 41+ 500 |  | Thôn Phú Hữu, xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 6 | 6 | CHXD An Thư 1 | DNTN XD An Thư |  | Km 43+ 623 | Thôn Tân Phú, xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 7 | 7 | CHXD Trịnh Thái |  | Km 46+ 800 |  | Ngã tư Cây Me, thôn Tân An, xã Suối Bạc, H. Sơn Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 8 | 8 | CHXD XD Ea Chà Rang |  |  | Km 54+ 1100 | Ea Chà Rang, H. Sơn Hòa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 9 | 9 | CHXD Phú Mỹ Hưng |  | Km 67+ 700 |  |  | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** | | | | | |
| **II.1** | **Huyện Krông Pa** | | | | | |
| 10 | 1 | CHXD số 2 | Cty CPTM Nam Gia Lai |  | Km 81+ 500 | Thị trấn Phú Túc, KrôngPa | Nằm ngay giao lộ Hai  Bà Trưng phải cải tạo nâng cấp (không cải tạo được chuyển sang di dời) |
| 11 | 2 | CHXD Thức Tâm 2 | DNTN Thức Tâm |  | Km 88+ 250 | Xã Chư Gu, KrôngPa | Cải tạo nâng cấp,mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 12 | 3 | CHXD Anh Mười | DNTN Anh Mười |  | Km 90+ 250 | Xã Chư Gu, KrôngPa | - Sân đất sát nhà ở  - Diện tích nhỏ hẹp  Đề nghị cải tạo nâng cấp đạt chuẩn CHXD loại III trước năm 2020 |
| 13 | 4 | CHXD Thức Tâm 1 | DNTN Thức Tâm |  | Km 95+ 850 | Xã Chư Rcăm, KrôngPa | Cải tạo nâng cấp, mở rộng trước diện tích trước năm 2020 (đang cải tạo) |
| 14 | 5 | CHXD Hoàng Dự |  | Km 97+ 920 |  | Xã Chư Rcăm, KrôngPa | Cải tạo nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 15 | 6 | CHXD số 3 | Cty CPTM Nam Gia Lai | Km 100+ 20 |  | Xã Ia Sươm, KrôngPa | Yêu cầu cải tạo nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020  ( nằm ngay ngã 3) |
|  | **II.2** | **Huyện Ayun Pa** | | | | | |
| 16 | 7 | CHXD Cheo Reo | CN Cty CPXD DK Phú Yên tại Gia Lai | Km 127+ 750 |  | 01 Lý Thường Kiệt, Tx. Ayun Pa | Cải tạo nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020  (nằm ngay ngã 3) |
| 17 | 8 | CHXD số 1 | Cty CPTM Nam Gia Lai |  | Km 127+950 | Ngã 3 Cây Xoài, Tx. Ayun Pa | Diện tích nhỏ  bề ngang mặt tiền  dưới 20m  Yêu cầu cải tạo, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 18 | 9 | CHXD số 6 | Cty CPTM Nam Gia Lai |  | Km 128+ 450 | Đường Ngô Quyền, Tx. Ayun Pa | Yêu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **II.2** | **Huyện Phú Thiện** | | | | | |
| 19 | 10 | CHXD HTX Nông Nghiệp |  |  | Km 145+ 700 | Thị trấn huyện Phú Thiện | Yêu cầu cải tạo, nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| 20 | 11 | CHXD số 5 | Cty CPTM Nam Gia Lai | Km 150+ 570 |  | Xã Ayun Hạ, Phú Thiện | Cải tạo nâng cấp sân trước, trước năm 2020 |
| 21 | 12 | CHXD số 38 | Cty TNHH XD Bắc Tây Nguyên | Km 145+ 150 |  | Thị trấn huyện Phú Thiện | Cải tạo nâng cấp  ( nằm ngay ngã 3)  Yêu cầu mở rộng diện tích trước năm 2020 |
|  | **II.3** | **Huyện Chư Sê** | | | | | |
| 22 | 13 | CHXD Bảo Kiệt | DNTN Bảo Kiệt | Km 161+ 100 |  | Xã H Bông, H. Chư Sê | Cải tạo làm sân trước, trước năm 2020 |
| 23 | 14 | CHXD Hiếu Nghĩa | DN Hiếu Nghĩa |  | Km 163+ 350 | Xã H Bông, H. Chư Sê | Cải tạo nâng cấp, mở rộng diện tích trước năm 2020 |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 25 có 23 cửa hàng xăng dầu cần nâng cấp cải tạo trong Quy hoạch** | | | | | | | |

**PHỤ LỤC SỐ 4**

**DANH MỤC QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY MỚI CÁC CỬA HÀNG XĂNG DẦU DỌC TUYẾN QUỐC LỘ 25**

| **Tổng số** | **Số TT** | **Địa điểm** | **Loại** | **Vị trí, lý trình** | | **Ý kiến của Sở** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Trái** | **Phải** |
|  | **I** | **Tỉnh Phú Yên** | | | | | |
| **I.1** | **Huyện Phú Hòa** | | | | | |
| 1 | 1 | **Thôn Đông Phước, xã Hòa An, H. Phú Hòa,** | II | **Km 1+ 100,** |  |  | Đầu tư bảo đảm phù hợp với Quy hoạch mở rộng thành phố Tuy Hòa |
| 2 | 2 | Thị trấn Phú Hòa, H. Phú Hòa | III | Km 10+ 800 |  | Đang triển khai thực hiện, đề nghị cho phép tồn tại (giao giữa QL25 với đường liên Xã Hòa An, Hòa Thắng) | QĐ số 2808/QĐ- UBND ngày 21/11/2016 |
| 3 | 3 | Xã Hòa Định Tây, H. Phú Hòa | III | Km 22+ 500 |  | Đang triển khai thực hiện, đề nghị cho phép tồn tại (đấu nối vào đường nội bộ) | QĐ số 1944/QĐ- UBND ngày 17/8/2016 |
|  | I.2 | **Huyện Sơn Hòa** |  |  |  |  |  |
| 4 |  | **Xã Sơn Hà, H. Sơn Hòa** | II |  | **Km 39+600 ->Km39+900,** |  |  |
|  | **II** | **Tỉnh Gia Lai** | | | | | |
|  | **II.1** | **Huyện KrôngPa** | | | | | |
| 5 | 1 | Buôn Muk, xã Chư Ngọc, KrôngPa | II |  | Km69 +500 - Km69+600 |  | Petrolimex |
|  | **II.2** | **Huyện AyunPa** | | | | | |
| 6 | 2 | Xã Ia Rtô, Tx. Ayun Pa | III | Km 119+ 450 |  |  | Đề xuất của SCT tỉnh Gia Lai  (CHXD số 61  Petrolimex) |
| **Tổng cộng toàn tuyến Quốc lộ 25 quy hoạch xây mới 6 cửa hàng xăng dầu** | | | | | | | |