|  |
| --- |
| **DANH SÁCH 09 XE MÔ TÔ, GẮN MÁY LÀ TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN VI PHẠM HÀNH CHÍNHBỊ TỊCH THU THEO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH** |
| *(Kèm theo Thông báo số: 30 /TB-PC06 ngày 06 tháng 12 năm 2024)* |
|   |
| **STT** | **Chủng loại của tài sản** | **Số lượng tài sản** | **Biển số** | **Nhãn hiệu** | **Số loại** | **Số khung**  | **Số máy** | **CLCL & Khối lượng cân thực tế (kg/chiếc)** | **Giá khởi điểm** | **Chất lượng còn lại của tài sản (%)** | **Phân loại xe** |
| **A** | **XE BÁN NGUYÊN TRẠNG/ĐĂNG KÝ LẠI** |  | **6.700.000** |  |  |
| 1 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 60V3 - 5161 | Honda  | Wave RS | RLHHC09056Y423678 | HC09E-6423711 |   | 2.000.000 | 30% | nguyên trạng |
| 2 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 60H4 - 4421 | Hongda | Sino Dream | MX100-Y0038276 | HD1P50FMG-3Y0081012 |   | 600.000 | 30% | nguyên trạng |
| 3 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 52U4 - 5609 | Dedight  |   | VTADCG074TA-002764 | VLF1P50FMG-350045763 |   | 600.000 | 30% | nguyên trạng |
| 4 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 60C1 - 887.58 | Honda  | Airblade | RLHJF18077Y571719 | JF18-5071820 |   | 3.500.000 | 30% | nguyên trạng |
| **B** | **XE BÁN PHẾ LIỆU/KHÔNG ĐĂNG KÝ LẠI** |  | **3.264.000** |  |  |
| 1 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 60B5 - 197.03 | Honda  | Wave S110 | RLHJC5214CY174626 | không xác định  | 96 | 546.000 | 0% | phế liệu  |
| 2 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 60F2 - 728.11 | Suzuki | Sport | không xác định  | không xác định  | 94 | 540.000 | 0% | phế liệu  |
| 3 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 37E1 - 093.99 | Yamaha  | Sirius | không xác định  | không xác định  | 91 | 546.000 | 0% | phế liệu  |
| 4 | Mô tô 2 bánh  | 1 | 59P2 - 383.90 | Suzuki | Sport | không xác định  | không xác định  | 92 | 552.000 | 0% | phế liệu  |
| 5 | Mô tô 3 bánh  | 1 | 60Y2 - 7253 | Longxi | ba gác | không xác định | 162MKHD083589 | 180 | 1.080.000 | 0% | phế liệu  |
| **Tổng cộng (A+B)** | **9.964.000** |   |   |