**PHỤ LỤC II**

**CÁC PHƯƠNG TIỆN BỊ XỬ LÝ THÔNG QUA TBGSHT THÁNG 7/2018**

*(Kèm theo văn bản số 1672 /SGTVT-QLVT ngày 05 /10/2018 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 | **CTY CP VẬN TẢI Ô TÔ HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7:** 90B001.84.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:** 90B003.80. (02) |
| 2 | **HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI ĐỒNG TÂM** | **1. Phương tiện vi phạm TG lái xe:** 90B005.00; 90B002.47; 90B002.76; 90B000.94; 90B000.71. (05) |
| 3 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SAO MAI** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29A366.18; 30A178.46; 30A686.83; 30N9095; 90A004.09; 90A027.24; 90A027.40; 90A032.28; 90A039.91; 90A047.30; 90A061.08  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90A050.25 (12). |
| 4 | **CÔNG TY TNHH THÀNH CÔNG HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29A844.68; 30A129.24; 30A613.51; 90A018.57; 90A018.58; 90A026.39; 90A031.90; 90A044.82; 90A045.39; 90A046.09; 90A047.71; 90A053.41; 90A056.00; 90A056.30  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90A065.66 (15). |
| 5 | **CÔNG TY CP VẬN TẢI KIM KHÁNH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90A020.35; 90A007.60; 90A040.87; 90A004.21. (04) |
| 6 | **HỢP TÁC XÃ DV VẬN TẢI LÝ NHÂN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90B005.43; 90B001.26  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90B002.74; 90B005.56; 29B153.96; 90T2757; 90B003.21; 90B002.89. (08) |
| 7 | **CÔNG TY TNHH MAI LINH HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29A320.90; 29A334.52; 30A777.26; 90A002.81; 90A003.92; 90A041.19; 90A004.44; 90A022.40; 90A026.72; 90A034.95; 90A039.21; 90A052.23.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90A013.76; 90A022.91; 90A034.60; 90A035.46; 90A036.25; 90A061.67; 90A062.54; 90A063.93. (20) |
| 8 | **CÔNG TY TNHH VT&DV QUỐC CƯỜNG** | **1. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  18B014.84;  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90B005.08; 90B006.08; 90B001.71  **3. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90B005.08. (05) |
| 9 | **CN CÔNG TY TNHH TM&DL NGUYÊN MINH TẠI HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29A800.54; 90A011.70; 90A012.41; 90A014.83; 90A016.53; 90A024.94; 90A027.22; 90A024.81; 90A035.41; 90A038.82; 90A039.65; 90A049.14; 90A051.37; 90A054.60; 90A058.99 (15). |
| 10 | **CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH HÀ NAM** | **1. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  30F009.59; 29A173.56; 29A909.11.  **2.** **Các phương tiện vi phạm tốc độ:** 90A055.91(04) |
| 11 | **CÔNG TY CỔ PHẦN 68** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C023.75; 90C002.22; 90C030.57; 90C029.47. (04) |
| 12 | **CÔNG TY CỔ PHẦN 298** | **1. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  18C065.50 (01). |
| 13 | **CÔNG TY CỔ PHẦN VT XI MĂNG HOÀNG LONG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C014.12; 90C002.40  (02) |
| 14 | **CÔNG TY CỔ PHẦN XD ĐẠI PHÚC** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:**  29C463.85; 90C019.66; 29C425.82; 29C445.90; 29C447.77; 29C463.54; 29C463.56 (07). |
| 15 | **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM BÚT SƠN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90T1111; 90T1118; 90T1128; 90T1138 (04) |
| 16 | **CÔNG TY CP GẠCH ỐP LÁT ECO HOME VIỆT NAM** | **1. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90C072.56 (01) |
| 17 | **CÔNG TY CP SX XD VÀ TM LONG THÀNH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C030.14; 90C028.53; 90C056.70 (03) |
| 18 | **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HAMICO** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C025.55; 90C040.45; 90C038.75; 90C031.21; 90C025.88; 90C026.76; 90C022.20; 90C025.53; 90C023.13; 90C018.18; 90C019.01 (11) |
| 19 | **CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VLXD HAMICO** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 18C039.14; 18C041.80; 18C070.97 (03) |
| 20 | **CÔNG TY TNHH BẮC LINH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90T6890; 90C021.21; 90C015.87; 90T6782 (04) |
| 21 | **CÔNG TY TNHH BÌNH PHƯỚC** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C035.36; 90C004.58; 90C005.28; 90C026.39.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C044.02 (05) |
| 22 | **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM&DV PHÚC LỢI** | **1. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90B004.87 (01) |
| 23 | **CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ LAN CHI – HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 29C086.06;  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  29C177.60; 29C436.77; 29C767.74; 29C768.00; 30U2705; 33M0183 (07) |
| 24 | **CÔNG TY TNHH ĐỨC TRỌNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C025.39.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C046.08; 90C038.79. (03) |
| 25 | **CÔNG TY TNHH HỢP TIẾN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C050.91; 90C015.65; 90C017.09; 90C002.66; 90C038.20; 90C019.46 (06) |
| 26 | **CÔNG TY TNHH HUẤN THU** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C021.07; 90C035.63; 18C084.54.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C073.78 (04) |
| 27 | **CÔNG TY TNHH HÙNG HẢI** | **1. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90C026.21 (01) |
| 28 | **CÔNG TY TNHH HƯƠNG MINH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C036.82; 90C021.88; 90C059.04; 90C058.60; 90C062.45 (05) |
| 29 | **CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG (XE TẢI)** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C028.42; 90C029.34; 90C064.05 (03). |
| 30 | **CÔNG TY TNHH KHÁNH HỒNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7 ngày liên tục:** 90C026.45; 90C023.94; 90C044.84; 90C017.61; 90C022.60  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C017.36; 90C052.60 (07) |
| 31 | **CÔNG TY TNHH KHÍ HOÁ LỎNG HÀ NAM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C045.21; 90T6907  **2. Các phương tiện vi phạm tốc độ:**  90C049.15 (03). |
| 32 | **CÔNG TY TNHH KHỞI LINH I** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C045.31; 90C044.14; 90C049.25; 90C049.30; 90C049.89; 90C049.73; 90C049.58. (07) |
| 33 | **CÔNG TY TNHH MẠNH HÙNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C021.80; 90C022.05; 90C015.70 (03). |
| 34 | **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI BẢO ANH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C027.15; 90C020.83; 90C030.96; 34C073.93; 90C045.77; 18C037.44; 90C038.46; 90C042.01; 90C042.95.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C072.85; 90C052.03.  **3.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C075.54; 90C078.55; 90C044.52 (16) |
| 35 | **CÔNG TY TNHH NGỌC BÍCH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C014.33; 90C022.59; 90C037.39; 90C014.51 (04). |
| 36 | **CÔNG TY TNHH PHƯƠNG LÂM** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C018.39; 90C034.72; 90C023.36; 90C036.98.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  35C085.40; 90C048.36; 90C076.78; 29C523.35; 90C063.77; 90C076.35; 35C084.67; 90C060.66 (12) |
| 37 | **CÔNG TY TNHH QUANG VÂN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C039.40; 90C041.08; 90C038.94; 90C037.02; 90C037.32; 90C044.70; 90C044.18; 90C042.56; 90C039.31.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C072.24; 90C062.94; 90C061.60; 90C071.10.  **3.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C050.25 (14). |
| 38 | **CÔNG TY TNHH THẮNG LAN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C033.46; 90C024.60; 90C024.99; 29C015.38; 90C073.40; 90C071.97.  **2. Các xe vi phạm thời gian lái xe:** 90C023.08; 90C026.91; 90C029.72; 90C036.73; 90C042.13; 90C045.27; 90C058.32; 90C060.86; 90C064.12; 90C068.31; 90C068.39.  **3.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C018.03 (18). |
| 39 | **CÔNG TY TNHH TMDL SAO VIỆT** | **1.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C082.34 (01). |
| 40 | **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH HOÀNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C027.99; 90C012.29; 90C011.30; 90C004.55; 90C004.07; 90C001.02; 90C040.94.  **2.** **Phương tiện vi phạm tốc độ:**  90C010.15 (08) |
| 41 | **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI TRƯỜNG LUÂN** | **1.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C073.27 (01). |
| 42 | **CÔNG TY TNHH THUỶ TIẾN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C035.92; 90C054.65; 90C037.34; 90C055.90; 90C045.28. (05) |
| 43 | **CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 1-5** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C040.21; 90T7135; 90C007.48; 90T7136; 90C041.86. (05) |
| 44 | **CÔNG TY TNHH TM VÀ VT QUANG NINH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C022.81; 90C030.85; 90C021.86; 90C037.09; 90C046.79; 90C040.75; 90C030.85 (07) |
| 45 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC AN** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C029.81; 90C052.61; 90C052.76; 90C053.59; 90C053.37; 90C053.67; 90C021.26; 90C029.13; 90C007.78 (09) |
| 46 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI NAM VÂN** | **1.** **Phương tiện vi phạm tốc độ:**  90C064.89 (01) |
| 47 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI SƠN TRANG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C008.72; 90C004.13; 90C014.46 (03) |
| 48 | **CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VẠN HẢI LÝ** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C044.08; 90C036.79; 90C044.26; 90C035.04; 90C019.08 (05). |
| 49 | **CÔNG TY TNHH VT VÀ TM MINH KHÁNH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C056.93.  **2. Các xe vi phạm thời gian lái xe:** 90C067.15; 90C067.07.  **3.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C067.15 (04). |
| 50 | **CÔNG TY TNHH VT VÀ TM TUẤN PHONG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C035.86; 90C032.15; 90C020.71; 90C053.41.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C033.50 (05) |
| 51 | **CÔNG TY TNHH VTTM HƯNG VƯƠNG** | **1. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C072.47; 90C073.03.  **2.** **Phương tiện vi phạm tố độ:**  90C072.08; 90C072.15 (04) |
| 52 | **CÔNG TY TNHH XD XUÂN HÙNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C036.59; 90C026.89; 90C042.06; 30V8042; 90C031.41; 90T5591; 90C023.71.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  90C051.00 (08). |
| 53 | **CÔNG TY TNHH XUÂN TRƯỜNG** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C019.85; 90C054.19; 90C054.39; 90C022.43.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  51C636.54; 90C034.51; 90C062.37; 90C063.53; 90C062.78; 90C064.06; 90C064.47; 90C064.76; 90C065.42; 90C074.58; 90C074.77 (15) |
| 54 | **HÀ THỊ THỊNH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 89C031.72; 89C046.70; 89C062.97; 90C040.62; 89C112.64.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  89C100.37 (06) |
| 55 | **PHẠM VĂN THẠCH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 90C023.53; 90C037.29; 90C052.85; 90C055.44; 90C065.84; 90C066.06 (06) |
| 56 | **HTX DỊCH VỤ VẬN TẢI BÌNH MINH** | **1. Phương tiện không truyền DL 7: ngày liên tục:** 18B006.83; 18C047.77; 18C058.77; 18C063.95; 18C071.66; 18C081.63; 90C007.47; 90C078.79.  **2. Phương tiện vi phạm TG lái xe:**  18C084.09 (09). |
|  |  |  |
|  | **TỔNG CỘNG: 348 XE** |  |