**DANH SÁCH**

**CỘT BTS CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THÔNG TIN DI ĐỘNG**

**TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH**

*(Kèm theo Công văn số /UBND-VX ngày /11/2016 của UBND tỉnh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên trạm** | **Địa chỉ** | **Toạ độ** | | **Độ cao cột** | **Kiểu cột** | **Thời điểm phát sóng** |
| **I** | **Huyện Bố Trạch** | | | | | | |
| 1 | Cảng Gianh | Thôn Thanh Xuân, Xã Thanh Trạch, Huyện Bố Trạch | 17,70078 | 106,48734 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Đức Trạch | Thôn Đức Trung - Xã Đức Trạch, Bố Trạch | 17,62124 | 106,53806 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Hoàn Lão 3 | xóm 5 - thôn Lý Nhân - xã Đại Trạch - Bố Trạch | 17,56009 | 106,55438 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | KDL Đá Nhảy | Thôn Tiền Phong - Xã Thanh Trạch, Bố Trạch | 17,67428 | 106,50140 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Nam Trạch | UBND xã Nam Trạch, Bố Trạch | 17,52949 | 106,53965 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 6 | Phong Nha 2 | Thôn 1, Trằm Mé, Sơn Trạch, Bố Trạch | 17,58480 | 106,27199 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 7 | Phú Trạch | Thôn Trung Duyệt, Xã Phú Trạch, Huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 17,63383 | 106,49021 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **II** | **Huyện Lệ Thủy** | | | | | | |
| 1 | Hoa Thủy | Thôn 2, xã Hoa Thuỷ, Lệ Thuỷ | 17,26258 | 106,70763 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Hồng Thủy 2 | Thôn Móc Thượng I, xã Hồng Thuỷ, Lệ Thuỷ | 17,28687 | 106,75809 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Kiến Giang 3 | Đội 6 thôn Thượng Phong, xã Phong Thủy, huyện Lệ Thuỷ | 17,22649 | 106,78282 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Kiến Giang 4 | Xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình | 17,23062 | 106,79399 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Sen Thượng 2 (Hưng Thủy) | Thôn Hoà Đông, Hương Thuỷ, Lệ Thuỷ | 17,20123 | 106,87283 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 6 | Sen Thủy 2 | Thôn Sen Thượng 2 - Xã Sen Thủy - Lệ Thủy - Quảng Bình | 17,17065 | 106,91006 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 7 | Xuân Thủy (Văn Thủy) | Thôn Văn Ninh - Xã Văn Thủy, Lệ Thủy | 17,15531 | 106,80607 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **III** | **Huyện Quảng Ninh** | | | | | | |
| 1 | An Ninh | Thôn Quyết Thắng, Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình | 17,29776 | 106,65350 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Đồng Hới 23 | Thôn Lương Yến, Xã Lương Ninh, Quảng Ninh | 17,45783 | 106,63837 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Hàm Ninh | Thôn Hà Kiên - Xã Hàm Ninh, Quảng Ninh | 17,35345 | 106,62695 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Quán Hầu 3 | Tiểu khu 6, thị trấn Quán Hầu, huyện Quảng Ninh | 17,40108 | 106,63119 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Tân Ninh | Thôn Nguyệt Áng, Xã Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình | 17,32559 | 106,66447 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **IV** | **Huyện Quảng Trạch** | | | | | | |
| 1 | Quảng Hưng 2 | Thôn Hòa Bình, Xã Quảng Hưng, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 17,84107 | 106,43849 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Quảng Kim | Thôn 1, Xã Quảng Kim, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 17,89964 | 106,41618 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Quảng Liên (Quảng Lưu) | Xóm 4, Thôn Vân Tiền, Quảng Lưu, Quảng Trạch | 17,81071 | 106,37549 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Quảng Liên 2 | Thôn 4, Đội 6, Xã Quảng Liên, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình | 17,77775 | 106,32008 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Quảng Phú (Quảng Đông) | thôn 19/5 -xã Quảng Đông - Quảng Trạch | 17,90348 | 106,46565 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 6 | Quảng Thạch 2 | Thôn 5, Xã Quảng Thạch, Quảng Trạch, Quảng Bình | 17,81682 | 106,34871 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 7 | Quảng Tiến | Xóm 3 Thôn Văn Hà - Xã Quảng Tiến, Huyện Quảng Trạch - Quảng Bình | 17,83454 | 106,37434 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 8 | Quảng Tùng | Thôn Phúc Kiều, Xã Quảng Tùng, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình | 17,87005 | 106,42414 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 9 | Quảng Xuân | xóm 2 thôn Xuân Kiều - xã Quảng Xuân - Quảng Trạch | 17,78216 | 106,43989 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **V** | **Thị xã Ba Đồn** | | | | | | |
| 1 | Quảng Minh (Quảng Sơn) | Thôn Thọ Hạ, Đội 2, Xã Quảng Sơn - Quảng Trạch - Quảng Bình | 17,71285 | 106,36833 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Quảng Phục (Quảng Phúc) | Đội 3, Thôn Mỹ Hòa, Xã Quảng Phúc, Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình | 17,71629 | 106,46338 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Quảng Tiên | Thôn Vinh Quang, Quảng Tiên, Quảng Trạch Quảng Bình | 17,75812 | 106,31683 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Quảng Trung | Thôn Trung Thôn, xã Quảng Trung, huyện Quảng Trạch | 17,75378 | 106,34461 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Quảng Văn | Xóm Tây, Thôn La Hà, Xã Quảng Văn, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình | 17,73677 | 106,40891 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **VI** | **Thành phố Đồng Hới** | | | | | | |
| 1 | Đồng Hới 16 | Tiểu khu 12, P. Bắc Lý, TP. Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình | 17,48446 | 106,59467 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Đồng Hới 18 (Đồng Hới 20) | Tiểu khu Diêm Thượng - Phường Đức Ninh Đồng - TP Đồng Hới | 17,46107 | 106,60870 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Đồng Hới 21 | Thôn 16, Xã Lộc Ninh, TP Đồng Hới | 17,51016 | 106,58478 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Đồng Hới 30 | Tiểu khu 6 - Phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới | 17,47896 | 106,58375 | 39 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Đồng Hới 31 | Ngõ 84, đường Lê Thành Đồng, Tiểu khu 5, Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình | 17,48527 | 106,62267 | 16 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| **VII** | **Huyện Tuyên Hóa** | | | | | | |
| 1 | Châu Hóa | Đội 2, thôn Uyên Phong, xã Châu Hoá, Tuyên Hoá | 17,79274 | 106,23178 | 16 | A2a  Dây co | 03/2008 |
| 2 | Kim Hóa | Thôn Kim Ninh - Xã Kim Hóa, Tuyên Hóa | 17,92637 | 105,97894 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 3 | Mai Hóa (Chợ Cuồi) | Thôn Đông Hoà, Xã Mai Hóa, Huyện Tuyên Hóa, Tỉnh Quảng Bình | 17,81177 | 106,22289 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 4 | Nam Hóa | Thôn Hà Nam - Xã Nam Hóa, Tuyên Hóa | 17,83790 | 106,09050 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 5 | Thanh Hóa 2 | Thôn 5 Thanh Lạng - xã Thanh Hoá, Tuyên Hoá | 17,98837 | 105,83704 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 6 | Thuận Hóa (Lê Hóa) | Thôn Quảng Hoá, xã Lê Hoá, Tuyên Hoá | 17,90517 | 106,00319 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 7 | Tiến Hóa | Thôn Cương Trung A, xã Tiến Hoá, Tuyên Hoá | 17,79562 | 106,25936 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |
| 8 | Văn Hóa | Thôn Xuân Hạ - Xã Văn Hóa - Huyện Tuyên Hóa - Quảng Bình | 17,76907 | 106,29139 | 45 | A2b  Dây co | 03/2008 |