|  |  |
| --- | --- |
| UBND TỈNH BẮC GIANG  **SỞ XÂY DỰNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: / TB-SXD | *Bắc Giang, ngày {ngayKy} tháng {thangKy} năm {nam}* |

**THÔNG BÁO**

**Danh sách phương tiện, loại phù hiệu đã cấp, thời hạn có hiệu lực của phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu; danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng {thang\_thong\_bao}/{nam\_thong\_bao}**

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 21 Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ Quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang thông báo danh sách phương tiện, loại phù hiệu đã cấp, thời hạn có hiệu lực của phù hiệu và đơn vị kinh doanh vận tải đã được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; danh sách phương tiện bị thu hồi, bị tước phù hiệu; danh sách đơn vị kinh doanh vận tải bị thu hồi, bị tước giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong tháng {thang\_thong\_bao}/{nam\_thong\_bao}, cụ thể theo phụ lục đính kèm.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang trân trọng thông báo./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Công an tỉnh;  - UBND các huyện, thị xã, TP;  - UBND các xã, phường, thị trấn (để p/h)  nơi đơn vị vận tải đặt trụ sở;  - Giám đốc Sở (b/c);  - Các đơn vị vận tải;  - Các bến xe khách;  - Văn phòng Sở (đăng Websites);  - Thanh tra Sở;  - Lưu: VT, VTATGT. | **KT. GIÁM ĐỐC**  **PHÓ GIÁM ĐỐC**  **Hoàng Văn Hải** |

**DANH SÁCH ĐƠN VỊ, PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI**

**{#locations} {locationIndex}. {locationName}**

***{#hasPhuHieu} {locationIndex}.1. Danh sách các phương tiện được cấp phù hiệu vận tải***

| **STT** | **Biển kiểm soát** | **Số ghế** | **Tải trọng** | **Số phù hiệu** | **Loại phù hiệu** | **Có giá trị đến** | **Tuyến cố định** | **Tuyến buýt** | **Tên đơn vị vận tải** | **Địa chỉ chi tiết** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#phuHieuGrouped} {stt} | {bien\_so} | {so\_ghe} | {tai\_trong} | {so\_phu\_hieu} | {loai\_phu\_hieu} | {co\_gia\_tri\_den} | {tuyen\_khai\_thac} | {tuyen\_buyt} | {ten\_don\_vi} | {dia\_chi} {/phuHieuGrouped} |

{/hasPhuHieu}

***{#hasGpkd} {locationIndex}.2. Danh sách các đơn vị được cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô***

| **STT** | **Tên đơn vị vận tải** | **Địa chỉ chi tiết** | **Số ĐKKD** | **Số GP** | **Ngày cấp** | **Loại hình**  **được cấp** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#gpkdGrouped} {stt} | {ten\_don\_vi} | {dia\_chi} | {so\_dkkd} | {so\_gp} | {ngay\_cap} | {loai\_hinh} {/gpkdGrouped} |

{/hasGpkd}

***{#hasPhuHieuThuHoi} {locationIndex}.3. Danh sách các phương tiện bị thu hồi phù hiệu vận tải***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Biển số** | **Số Phù hiệu** | **Loại PH** | **Hạn Phù hiệu** | **Tuyến cố định** | **Tuyến buýt** | **Tên đơn vị vận tải** | **Địa chỉ chi tiết** | **Ghi chú** |
| {#phuHieuThuHoiGrouped} {stt} | {bien\_so} | {so\_phu\_hieu} | {loai\_ph} | {han\_phu\_hieu} | {tuyen\_khai\_thac} | {tuyen\_buyt} | {ten\_don\_vi} | {dia\_chi} | {van\_ban\_ngung} {/phuHieuThuHoiGrouped} |

{/hasPhuHieuThuHoi}

***{#hasGpkdThuHoi} {locationIndex}.4. Danh sách các đơn vị bị thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô***

| **STT** | **Tên đơn vị vận tải** | **Địa chỉ chi tiết** | **Số ĐKKD** | **Số GP KDVT** | **Ngày cấp** | **Loại hình KDVT**  **đã được cấp** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| {#gpkdThuHoiGrouped} {stt} | {ten\_don\_vi} | {dia\_chi} | {so\_dkkd} | {so\_gp\_kdvt} | {ngay\_cap} | {loai\_hinh\_kdvt} {/gpkdThuHoiGrouped} |

{/hasGpkdThuHoi} **{/locations}**