**DANH SÁCH MÃ CẢNG, KHO, BÃI CẤP MỚI**

*(Kèm theo công văn số:* ***12339****/HQHP-CNTT ngày 30 tháng 9 năm 2020)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Mã đường biển, đường bộ, đường sông****(Mã cảng)** | **Tên cảng, kho, bãi** | **Tên doanh nghiệp** | **Mã Hải quan quản lý cũ** | **Mã địa điểm giám sát cũ** | **Mã Hải quan quản lý mới** | **Mã địa điểm giám sát mới** |
| 1 | VNPTS | Cảng PTSC-ĐÌNH VŨ | Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ | 03CC(HQ cảng 1) | 03CCS04 | **03TG**(HQ cảng 3) | **03TGS12** |
| 2 | VNPTS | Kho CFS PTSC Đình Vũ (kho trong cảng) | Công Ty Cổ Phần Cảng Dịch Vụ Dầu Khí Đình Vũ | 03CC(HQ cảng 1) | 03CCS04 | **03TG**(HQ cảng 3) | **03TGS13** |
| 3 | VNTCE | Cảng Tân Cảng 128 | Công ty cổ phần Tân Cảng 128 | 03CE(HQ cảng 2) | 03CES07 | **03EE**(HQ Đình Vũ) | **03EES09** |
| 4 | VNTHP | CANG CAN TAN CANG HP | Cảng cạn Tân cảng Hải Phòng | 03CE(HQ cảng 2) | 03CES10 | **03EE**(HQ Đình Vũ) | **03EES10** |
| 5 | VNNHBL | KHO NGOẠI QUAN TÂN CẢNG 128 (kho trong cảng) | Công ty cổ phần Tân Cảng 128 | 03CE(HQ cảng 2) | 03CEW01 | **03EE**(HQ Đình Vũ) | **03EEW07** |
| 6 | VNTCE | Kho CFS Tân cảng 128 (kho trong cảng) | Công ty cổ phần Tân Cảng 128 | 03CE(HQ cảng 2) | 03CES07 | **03EE**(HQ Đình Vũ) | **03EES11** |
| 7 | VNDNH | Cảng Nam Hải Đình Vũ | Công ty cổ phần Cảng Nam Hải Đình Vũ | 03TG(HQ cảng 3) | 03TGS05 | **03CE**(HQ cảng 2) | **03CES15** |