|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **CÔNG AN XÃ AN LÃO** | **Mẫu M2**  **DANH SÁCH**  Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT mà các đối tượng lợi dụng để hoạt động phạm tội và tệ nạn ma túy trên địa bàn xã |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên các cơ sở kinh doanh** | **Địa chỉ** | **Tên chủ cơ sở** | **Năm sinh** | **Nơi ĐKHK và chỗ ở** | **Loại hình kinh doanh** | **Ghi chú** |
| 1 | Sao đêm | Ngã tư Đô Hai | Mai Thị Thủy | 1976 | Thôn An Lão  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 2 | Hương quê | Ngã tư Đô Hai | Nguyễn Xuân Tiến | 1976 | Thôn An Ninh  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 3 | Luxury | Ngã tư Đô Hai | Phạm Thanh An | 1980 | Thôn An Lão  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 4 | Gold | Ngã tư Đô Hai | Trần Văn Thủy | 1981 | Thôn Đô Hai  Ngã tư Đô Hai | Nhà nghỉ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KT. TRƯỞNG CÔNG AN XÃ** | **CÁN BỘ THỐNG KÊ**  **Đoàn Ngọc Chung** |

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **CÔNG AN XÃ AN LÃO** | **Mẫu M1**  **DANH SÁCH**  Các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT trên địa bàn xã |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên các cơ sở kinh doanh** | **Địa chỉ** | **Tên chủ cơ sở** | **Năm sinh** | **Nơi ĐKHK và chỗ ở** | **Loại hình kinh doanh** | **Ghi chú** |
| 1 | Sao đêm | Ngã tư Đô Hai | Mai Thị Thủy | 1976 | Thôn An Lão  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 2 | Hương quê | Ngã tư Đô Hai | Nguyễn Xuân Tiến | 1976 | Thôn An Ninh  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 3 | Luxury | Ngã tư Đô Hai | Phạm Thanh An | 1980 | Thôn An Lão  Ngã tư Đô Hai | Karaoke |  |
| 4 | Gold | Ngã tư Đô Hai | Trần Văn Thủy | 1981 | Thôn Đô Hai  Ngã tư Đô Hai | Nhà nghỉ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KT. TRƯỞNG CÔNG AN XÃ** | **CÁN BỘ THỐNG KÊ**  **Đoàn Ngọc Chung** |

|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **CÔNG AN XÃ AN LÃO** | **Mẫu M3**  **DANH SÁCH**  Các cửa hàng thuốc tân dược trên địa bàn xã |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên** cửa hàng | **Họ tên chủ** cửa hàng | **Năm sinh** | **Địa chỉ** | **Nơi ĐKHK và chỗ ở** | **Quy mô hoạt động/số giấy phép ĐKKD/giấy phép hành nghề** | **Ghi chú** |
| 1 | Quầy thuốc số 11 | Trần Thị Thu Hương | 1985 | Thôn Bói Kênh | Thôn Bói Kênh | Bán lẻ/464/QĐ/SYT |  |
| 2 | Bạch Hương | Bạch Thị Hương | 1992 | Thôn Bói Kênh | Thôn Bói Kênh | Bán lẻ/06F003966 |  |
| 3 | Quầy thuốc số 12 | Nguyễn Thị Huyền | 1990 | Thôn Bói Kênh | Thôn An Ninh | Bán lẻ/06E02207 |  |
| 4 | Quầy thuốc Tuấn Dung | Trần Thị Dung | 1996 | Thôn Phú Thủy | Thôn Phú Thủy | Bán lẻ/229/QĐ-SYT |  |
| 5 | Quầy thuốc Minh Hoa | Trần Thị Yến Hoa | 1990 | Thôn Vinh Tứ | Thôn Vinh Tứ | Bán lẻ/06F003439 |  |
| 6 | Quầy thuốc Tân Dược | Trần Thị Ngọc Hà | 1988 | Ngã tư Đô Hai | Ngã tư Đô Hai | Bán lẻ/06F003464 |  |
| 7 | Quầy thuốc số 13 | Nguyễn Thị Vân Anh | 1989 | Ngã tư Đô Hai | Thôn Lan Dương | Bán lẻ/06E02468 |  |
| 8 | Quầy thuốc Hưng Linh | Chu Thị Linh | 1993 | Thôn An Lão | Thôn An Lão | Bán lẻ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KT. TRƯỞNG CÔNG AN XÃ** | **CÁN BỘ THỐNG KÊ**  **Đoàn Ngọc Chung** |