**PHỤ LỤC II**

**CÁC PHƯƠNG TIỆN BỊ XỬ LÝ THÔNG QUA TBGSHT THÁNG 8/2019**

*(Kèm theo văn bản số /SGTVT-QLVT ngày /10/2019 của Sở GTVT Hà Nam )*

**Các phương tiện vi phạm: không truyền dữ liệu 7 ngày liên tục, vi phạm 10% thời gian lái xe (*tuyến cố định, xe buýt*), Vi phạm tốc độ.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Đơn vị vận tải** | **Biển số xe** |
| 1 | **CN CTY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VT HẢI ĐĂNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7:** 90B00553. |
| 2 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO MAI** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90A09262; 90A07742 |
| 3 | **CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90A08328; 29A21983 |
| 4 | **HỢP TÁC XÃ DV VẬN TẢI LÝ NHÂN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90B00431; 90B00656 |
| 5 | **CÔNG TY TNHH VT&DV QUỐC CƯỜNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7:**  90B00240. |
| 6 | **CN CÔNG TY TNHH TM&DL NGUYÊN MINH TẠI HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90A05148; 90A05753; 90A02505.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C01469; 90C05697 |
| 7 | **CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29A41672; 90A05591; 90A07455 |
| 8 | **CÔNG TY TNHH TM&DL NGỌC QUANG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90B00143; 90B00648; 90B00360; 90B00335; 90B00478 |
| 9 | **C.TY TNHH VTDL ĐÔNG ANH - HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90B00357 |
| 10 | **CÔNG TY CỔ PHẦN 68** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C07445; 90C03057 |
| 11 | **CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐẠI PHÚC** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29C46347; 29C46372; 29C46385; 29C46390; 29C42582; 29C44777; 29C46354; 29C46355; 29C46356. |
| 12 | **CÔNG TY TNHH THẮNG LAN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C03673; 90C02308; 90C06832; 90C07197; 90C05037 |
| 13 | **CTY TNHH TMDL THANH TUẤN** | **1. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90B00619. |
| 14 | **ĐỖ VĂN THỈNH 1971** | **1. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90B00614. |
|  | **TỔNG CỘNG: 40 XE** |  |