**DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CÓ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT**

**LẠC HẬU TRUNG QUỐC LOẠI BỎ (ĐỢT 2)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Số**  **TT** | **Ngành nghề, lĩnh vực sản xuất** | **Số doanh nghiệp (DN) bị loại bỏ** |
| 1 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực luyện thép | **81** |
| 2 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực sản xuất Canxi Cacbua | **27** |
| 3 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực điện phân Nhôm | **04** |
| 4 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực luyện đồng | **42** |
| 5 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực luyện chì | **30** |
| 6 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực sản xuất xi - măng | **527** |
| 7 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực sản xuất rượu | **08** |
| 8 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực sản xuất mì chính | **03** |
| 9 | Các DN bị loại bỏ trong lĩnh vực sản xuất axit Citric | **02** |

**1. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LUYỆN THÉP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Hà Bắc | Công ty TNHH gang thép Tân Cương (Xin Gang), huyện Văn An | | 01 lò cao 380 m³  01 lò cao 430 m³ | 80 |
| 2 | Sơn Tây | Công ty TNHH Cổ phần gang thép Lập Hằng (Li Heng), Sơn Tây | | 02 lò cao 380 m³ | 75 |
| 3 | Sơn Tây | Nhà máy luyện Kim Tượng (Jin Xiang) huyện Giao Khẩu | | 01 lò cao 318 m³ | 29 |
| 4 | Giang Tây | Công ty TNHH gang thép Mân Phát (Min Fa) huyện Lian Hua | | 01 lò cao 400 m³ | 30 |
| 5 | Sơn Đông | Công ty TNHH chế phẩm kim loại Quán Lâm (Guan Lin) Huyện Quán | | 01 lò cao 185 m³ | 13 |
| 6 | Sơn Đông | Công ty TNHH chế phẩm kim loại Thuận Phong (Shuan Feng) Huyện Quán | | 02 lò cao 128 m³ | 15 |
| 7 | Quế Châu | Xưởng Đúc Long Hưng (Long Xing), Huyện Bình Bá | | 01 lò cao 128 m³ | 10 |
| 8 | Quế Châu | Công ty TNHH đúc Phúc Hải, Uy Ninh (nguyên Công ty TNHH ngành thép Kiến Ninh, huyện Uy Ninh | | 02 lò cao 200 m³, 85 m³ | 10 |
| 9 | Tân Cương | Công ty TNHH gang thép Yi Li Shou Gang | | 01 lò cao 206 m³ | 15 |
| 10 | Hà Bắc | Công ty TNHH gang thép Tân Cương (Xin Gang), huyện Văn An | | 02 lò điện 30 tấn | 23.1 |
| 11 | Sơn Tây | Công ty TNHH thép đặc chủng Tân Kim Sơn huyện Tương Phần | | 03 lò thổi 30 tấn | 100 |
| 12 | Chiết Giang | | Công ty TNHH thép không rỉ Tín nguyên Tường, xã Dư Diêu | 02 lò trung tần 1,5 tấn | 1 |
| 13 | Chiết Giang | | Công ty TNHH thép không rỉ Hùng Thuận, xã Dư Diêu | 02 lò trung tần 1,5 tấn, 04 lò trung tần 3 tấn, 01 lò tinh luyện 5 tấn | 3 |
| 14 | Chiết Giang | | Xưởng chế tạo thép không rỉ Hồng Nhuận, xã Dư Diêu | 02 lò trung tần 2 tấn | 1.5 |
| 15 | Chiết Giang | | Công ty TNHH thép đặc chủng Trung Nhất, Chiết Giang | 02 lò điện 10 tấn | 2.5 |
| 16 | Chiết Giang | | Công ty TNHH thép không rỉ Khang Thái, Chiết Giang | 02 lò điện 3 tấn, 02 lò tinh luyện 10 tấn | 1.5 |
| 17 | Chiết Giang | | Xưởng đúc Tân Thành Hoa Á, Thành phố Chu San | 02 lò điện 2.5 tấn, 02 lò ram 5 tấn | 1 |
| 18 | An Huy | | Công ty TNHH gang thép Phúc Hâm (Fu Xin), Đồng Lăng | 02 lò thổi 60 tấn (gồm 01 lò trộn 600 tấn, | 120 |
| 19 | Giang Tây | | Công ty TNHH Bảo Thành (Bao Cheng), Thành phố Tân Vũ | 01 lò điện 30 tấn | 10 |
| 20 | Giang Tây | | Công ty TNHH Thép đặc chủng Hoa Phong (Hua Feng), Thành phố Tân Vũ | 01 lò điện 40 tấn | 5 |
| 21 | Sơn Đông | | Công ty TNHH gang thép Mân Nguyên (Min Yuan) Sơn Đông (Nguyên là Công ty TNHH Gang thép Mân Nguyên, Tập đoàn Gang thép Tế Nam) | 03 lò thổi 30 tấn | 80 |
| 22 | Sơn Đông | | Công ty TNHH tập đoàn Truyền Tường (Chuan Xiang) Sơn Đông | 03 lò thổi 30 tấn | 90 |
| 23 | Sơn Đông | | Công ty TNHH Cổ phần Hợp kim gang thép Duyện Châu (Yan Zhou) Sơn Đông | 02 lò điện 30 tấn | 30 |
| 24 | Hà Nam | | Công ty TNHH thép đặc chủng Hán Trị (Han Zhi) Nam Dương | 01 lò thổi 60 tấn (Lò thổi số 2) | 55 |
| 25 | Hồ Bắc | | Xưởng gang thép Hán Dương (Han Yang) tập đoàn gang thép Vũ Hán | 03 lò điện 30 tấn | 40 |
| 26 | Hồ Bắc | | Công ty TNHH sản xuất kim loại Trường Tống (Chang Song), Chi Giang | 03 lò điện 30 tấn | 35 |
| 27 | Hồ Nam | | Công ty TNHH gang thép Chu Châu, Hà Nam Chi nhánh Trường Thịnh | 01 lò điện 30 tấn | 20 |
| 28 | Hồ Nam | | Công ty TNHH Đúc SINO Hằng Dương | 02 lò điện 40 tấn, 02 lò đúc 15 tấn | 35 |
| 29 | Quảng Đông | | Công ty TNHH Thép không rỉ Đắc Phong Thịnh, Huyện tự trị dân tộc Ru Yuan Yao | 04 lò điện 10 tấn | 8 |
| 30 | Trùng Khánh | | Xưởng Thép hình Bi Shan Trùng Khánh | 01 lò điện HX-15 tấn | 2.3 |
| 31 | Tứ Xuyên | | Nhà náy luyện thép Min Chuan, huyện Thiên Toàn | 04 lò điện 3 tấn | 2 |
| 32 | Tứ Xuyên | | Công ty TNHH Công nghiệp gang thép Thụy Sĩ, tập đoàn thép Phàn Chi Hoa | 02 lò luyện EAF dạng EBT 30 tấn | 30 |
| 33 | Thanh Hải | | Xưởng sản xuất kim loại Sao đỏ Quận Tây, Tây Ninh | 04 lò trung tần 3 tấn, 01 máy cán thép | 2 |
| 34 | Hà Bắc | | Công ty TNHH tập đoàn kim loại Thành Đại (Cheng Da) Hà Bắc | 02 Lò nhiệt luyện hợp kim nhôm Bari canxi 2500 KVA | 0.65 |
| 35 | Hà Bắc | | Công ty TNHH tập đoàn công cụ Thế Long (Shi Long), Hà Bắc | 01 Lò nhiệt luyện hợp kim Bari canxi 2500 KVA | 0.45 |
| 36 | Hà Bắc | | Công ty TNHH hợp kim sắt Khang Đạt (Kang Da), huyện Ngụy, Hà Bắc | 02 Lò nhiệt luyện hợp kim nhôm Bari canxi 1600 KVA; 02 Lò nhiệt luyện hợp kim nhôm Bari canxi 1800 KVA; 02 Lò nhiệt luyện hợp kim nhôm Bari canxi 2200 KVA | 1.6 |
| 37 | Sơn Tây | | Công ty TNHH công nghiệp Silicon Tấn Năng (Jin Neng), thành phố Đại Đồng | 02 lò hồ quang chìm 9000 KVA | 3 |
| 38 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim sắt Kim Quang (Jin Guang), Tấn Năng (Jin Neng), Sơn Tây | 02 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 12500 KVA | 4 |
| 39 | Sơn Tây | | Công ty TNHH vật liệu hợp kim Hoa Viễn (Hua Yuan), thị xã Nguyên Bình | 02 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 1700 KVA | 0.12 |
| 40 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim Canxi Vạn Đạt (Wan Da), huyện Hà Khúc | 01 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 2400 KVA | 0.15 |
| 41 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim Canxi Kim Dương (Jin Yang), huyện Hà Khúc | 01 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 1800 KVA;  01 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 2400 KVA | 0.25 |
| 42 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim Canxi Hồng Nguyên, huyện Bảo Đức | 02 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 1800 KVA | 0.24 |
| 43 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim sắt Hâm An (Xin An), huyện Thiên Quan | 02 lò hồ quang chìm (lò silicon canxi) 1500 KVA | 0.18 |
| 44 | Sơn Tây | | Công ty TNHH luyện kim Hâm Hải (Xin Hai), Thôn Tây Câu, huyện Bình Thuận | 01 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 6300 KVA;  01 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 8000 KVA | 2.7 |
| 45 | Sơn Tây | | Công ty TNHH hợp kim sắt Hoa Tấn (Hua Jin), khu phát triển huyện Giáng, thành phố Vận Thành | 01 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 7000 KVA | 1.12 |
| 46 | Sơn Tây | | Công ty TNHH thép đặc biệt Tấn Bác (Jin Bo), Sơn Tây | 01 lò hồ quang chìm (lò nickel sắt) 7000 KVA | 0.53 |
| 47 | Nội Mông Cổ | | Công ty TNHH luyện Kim Tây Long (Xi Long), thành phố Ô Hải | 01 lò Ferrosilicium 7500 KVA | 0.6 |
| 48 | Nội Mông Cổ | | Công ty TNHH thương mại Tân Nguyên (Xin Yuan), Nội Mông Cổ | 04 lò silicon canxi 1800 KVA | 0.48 |
| 49 | Liêu Ninh | | Công ty TNHH công nghiệp sắt thị trấn Cẩm Châu | 03 lò hồ quang điện hợp kim silico mangan 7500 KVA | 3.3 |
| 50 | Cát Lâm | | Công ty TNHH cổ phần hợ kim sắt Cát Lâm, tập đoàn gang thép Trung Quốc | 02 lò hồ quang chìm  Ferromanganese than 6300 KVA;  01 lò tinh luyện Ferromanganese carbon thấp 2200 KVA | 4.2 |
| 51 | Phúc Kiến | | Công ty TNHH hóa chất luyện kim Long Khê (Long Xi), Phúc Kiến | 01 Lò luyện kim silicon công nghiệp 3200 KVA | 0.216 |
| 52 | Giang Tây | | Nhà máy hợp kim Tăng trưởng,thành phố Bình Hương | 04 lò hồ quang chìm Ferrosilicium 6300 KVA | 2.5 |
| 53 | Giang Tây | | Công ty TNHH vật liệu mới Cẩm Hoành (Jin Hong), thành phố Bình Hương | 04 Lò điện hợp kim canxi hợp kim sắt 6300 KVA | 1.0 |
| 54 | Giang Tây | | Công ty TNHH công nghiệp Phương Viên (Fang Yuan), thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây | 05 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 6300 KVA | 1.5 |
| 55 | Giang Tây | | Công ty TNHH đầu tư công nghiệp Quặng Ức Lợi (YI Li), thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây | 06 lò hồ quang chìm (lò silico mangan) 14000 KVA | 3.5 |
| 56 | Hà Nam | | Công ty TNHH hợp kim Quảng Trí Nguyên (Guang Zhi Yuan), huyện Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam | 01 lò hồ quang chìm (Silicon bari canxi, bari canxi aluminosilicate) 6300 KVA | 0.5 |
| 57 | Hà Nam | | Công ty TNHH hợp kim sắt tập đoàn công nghiệp nhôm, huyện Tích Xuyên, tỉnh Hà Nam | 01 lò hồ quang chìm (Lò hợp kim bari canxi aluminosilicate) 9000 KVA | 0.82 |
| 58 | Hồ Bắc | | Công ty TNHH công nghiệp điện Hưng Năng (Xing Neng), huyện Vân | 01 lò hồ quang chìm (hợp kim sắt và silic）8000 KVA | 0.6 |
| 59 | Hồ Nam | | Công ty TNHH vật liệu Tân Nhất nguyên (Xin Yi Yuan), thành phố Trương Gia Giới | 02 lò hồ quang chìm hợp kim bari canxi aluminosilicate 3600 KVA; 01 lò hồ quang chìm hợp kim bari canxi aluminosilicate 1800 KVA | 1.2 |
| 60 | Hồ Nam | | Công ty TNHH luyện Kim Gia Hâm (JIa Xin), thị xã Liên Nguyên | 01 lò hồ quang chìm 12500 KVA | 2 |
| 61 | Hồ Nam | | Nhà máy luyện Xuân Dương Than (Chun Yang Tan), huyện Chỉ Giang | 02 lò hồ quang chìm 6300 KVA | 0.72 |
| 62 | Hồ Nam | | Công ty TNHH Công nghiệp Silicon Hồng Thái (Hong Tai), huyện Tĩnh Châu | 01 lò hồ quang chìm 6300 KVA | 0.45 |
| 63 | Hồ Nam | | Công ty TNHH vật liệu luyện kim Thái Hòa (Tai He), Hồ Nam | 01 lò hồ quang chìm (Lò silico mangan) 6300 KVA | 1 |
| 64 | Hồ Nam | | Công ty TNHH công nghiệp Mangan trạm thủy điện Nam Tân Độ (Nan Jin Du), thành phố Vĩnh Châu | 01 lò hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 65 | Hồ Nam | | Công ty TNHH chế luyện Bằng Tường (Peng Xiang), thành phố Vĩnh Châu | 01 lò hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 66 | Hồ Nam | | Nhà máy công nghiệp luyên Tiêu Thủy (Xiao Shui) huyện Linh Lăng, thành phố Vĩnh Châu | 01 lò hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 67 | Hồ Nam | | Công ty TNHH công nghiệp Mangan Hoa Lạc (Hua Le), thành phố Lỗi Dương | 01 lò hồ quang chìm 6300 KVA, 01 lò cao 13 m³ | 1.8 |
| 68 | Hồ Nam | | Công ty TNHH tập đoàn luyện kim Hoa Tương (Hua Xiang), huyện Kỳ Dương, Hồ Nam | 01 Dây chuyền sản xuất hợp kim silic-mangan lò điện hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 69 | Hồ Nam | | Công ty TNHH chế luyện Phi Tường (Fei Xiang), thành phố Vĩnh Châu | 01 Dây chuyền sản xuất hợp kim silic-mangan lò điện hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 70 | Hồ Nam | | Công ty TNHH chế luyện Kim Hoa (Jin Hua), huyện Kỳ Dương | 01 Dây chuyền sản xuất hợp kim silic-mangan lò điện hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 71 | Hồ Nam | | Công ty TNHH chế luyện Lợi Thành (Li Cheng), huyện Kỳ Dương | 01 Dây chuyền sản xuất hợp kim silic-mangan lò điện hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 72 | Hồ Nam | | Công ty TNHH chế luyện Bằng Phi (Peng Fei), huyện Kỳ Dương | 01 Dây chuyền sản xuất hợp kim silic-mangan lò điện hồ quang chìm 6300 KVA | 1.2 |
| 73 | Hồ Nam | | Tổng Công ty công nghiệp mangan huyện Tự Phổ | 01 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 7.000 tấn/năm, 04 thùng hợp chất 150 m³ | 0.7 |
| 74 | Hồ Nam | | Công ty TNHH thương mại hóa chất thiên nhiên mới thành phố Cát Thủ | 01 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 5200 tấn/năm, 04 thùng hợp chất 170 m³ | 0.52 |
| 75 | Hồ Nam | | Nhà máy điện hóa huyện Lô Khê, tỉnh Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 5200 tấn/năm, 06 thùng hợp chất 150 m³ | 0.52 |
| 76 | Hồ Nam | | Công ty TNHH luyện kim Hưng Nghiệp (Xing Ye), huyện Lô Khê | 01 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải 5500 tấn/năm; 05 thùng hợp chất 150 m³ | 0.55 |
| 77 | Hồ Nam | | Công ty TNHH công nghiệp Mangan Văn Hoa (Wen Hua), huyện Hoa Viên | 02 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 5200 tấn/năm, 10 thùng hợp chất 150 m³ | 1.04 |
| 78 | Hồ Nam | | Công ty TNHH công nghiệp khai thác mỏ Hối Phong (Hui Feng), huyện Hoa Viên | 02 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 5200 tấn/năm, 09 thùng hợp chất 152 m³ | 1.04 |
| 79 | Hồ Nam | | Công ty TNHH công nghiệp Mangan Hưng Ngân (Xing Yin), huyện Hoa Viên | 03 dây chuyền sản xuất Mangan kim loại điện giải công suất 6000 tấn/năm, 16 thùng hợp chất 160 m³ | 1.8 |
| 80 | Hồ Nam | | Công ty TNHH thép đặc biệt Thụy Lập (Rui Li), thành phố Mịch La | 01 lò điện hợp kim silicon canxi hợp kim sắt loại 2 1800 KVA,  01 lò điện hợp kim silicon canxi hợp kim sắt loại 1 1800 KVA,  01 máy biến áp 2000 KVA | 0.4 |
| 81 | Hồ Nam | | Công ty TNHH tinh luyện Gia Hâm (Jia Xin), thị trấn Lâu Để | 01 lò tiết kiệm nhiệt năng cho lò tinh luyện 3500 KVA | 2 |

**2.** **DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT CANXI CACBUA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Hà Bắc | Công ty TNHH Hóa chất Phong Huy (Feng Hui) Hà Bắc | 01 lò canxi cacbua 5000 KVA | 1 |
| 2 | Sơn Tây | Nhà máy hóa chất Hồng Kim Long (Hong Jinlong) Sóc Châu | 01 lò canxi cacbua 16500 KVA | 3.3 |
| 3 | Sơn Tây | Công ty TNHH Phát triển Năng lượng Tần Dự (Jin Yu) huyện Tả Quyền | 02 lò canxi cacbua 12500 KVA | 5 |
| 4 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Hoắc Thị (Huo Shi), ngoại ô Trường Trị | 02 lò canxi cacbua 12500 KVA | 5 |
| 5 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Vũ Trụ, ngoại ô Trường Trị | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 6 | Sơn Tây | Nhà máy hóa chấy Phúc Lợi Hằng Thái (Heng Tai) huyện Tương Viên | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 7 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Hoa Thanh (Hua Qing) huyện Tương Viên | 02 lò canxi cacbua 12500 KVA | 5 |
| 8 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Rong Hai Yu Feng, Thành phố Trường Trị, chi nhánh huyện Lí Thành (Li Cheng) | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 9 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Khai Nguyên (Kai Yuan) huyện Lí Thành (Li Cheng) | 01 lò canxi cacbua 13000 KVA | 2.6 |
| 10 | Sơn Tây | Công ty TNHH Hóa chất Long Hâm (Long Xin), Đồn Lưu | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 11 | Nội Mông | Công ty TNHH Hóa chất Tân Nguyên (XIn Yuan), thành phố Bao Đầu | 03 lò canxi cacbua 12500 KVA | 7.5 |
| 12 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH Hóa chất Đông Hàng (Dong Hang) thị trấn Otog, Tập đoàn Than Tinh Quang (Xing Guang), Nội Mông Cổ | 03 lò canxi cacbua 12500 KVA | 7.5 |
| 13 | Hắc Long Giang | Công ty TNHH Hóa chất Thuận Đạt (Shun Da), Thị xã Mẫu Đơn Giang | 02 lò canxi cacbua 16500 KVA | 7 |
| 14 | Trùng Khánh | Công ty TNHH Cổ phần Điện lực Đức Tuyền (De Quan), Trùng Khánh | 01 lò hồ quang chìm 5000 KVA, 02 lò hồ quang chìm 1800 KVA | 1.8 |
| 15 | Quế Châu | Công ty TNHH Điện lực Hồng Nhuệ (Hong Rui), Thành phố Xích Thủy | 01 lò canxi cacbua 6300 KVA | 1 |
| 16 | Quế Châu | Công ty TNHH Luyện Kim Hồng Hải (Hong Hai), huyện Hách Chương | 01 lò canxi cacbua 6300 KVA | 1.25 |
| 17 | Quế Châu | Công ty TNHH Hóa chất Trung Thủy (Zhong Shui) | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2 |
| 18 | Vân Nam | Công ty TNHH thương mại Hóa chất Hâm Đồn (Xin Tun), thị xã An Ninh | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 19 | Thiểm Tây | Công ty TNHH Hóa chất Vũ Thái (Yu Tai), Đồn Xuyên | 01 lò canxi cacbua 16500 KVA | 3.3 |
| 20 | Thiểm Tây | Công ty TNHH điện hóa, tập đoàn than Hằng Nguyên (heng Yuan), Thiểm Tây | 03 lò canxi cacbua 12500 KVA | 7.5 |
| 21 | Thiểm Tây | Công ty TNHH Hóa chất Tân Long, huyện Phủ Cốc | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 22 | Thiểm Tây | Nhà máy hóa chất Phúc lợi xã hội Hoàng Hà, huyện Phủ Cốc | 01 lò canxi cacbua 12500 KVA | 2.5 |
| 23 | Thiểm Tây | Nhà máy Canxi cacbua phúc lợi Phú Đạt (Fu Da), huyện Phủ Cốc, tỉnh Thiểm Tây | 01 lò canxi cacbua 13000 KVA | 2.6 |
| 24 | Ninh Hạ | Công ty TNHH luyện kim Ức Đường Long (Yi Tang Long), Ninh Hạ | 01 lò canxi cacbua 16500 KVA | 3.3 |
| 25 | Ninh Hạ | Công ty TNHH hóa chất luyện kim Đại Vinh (Da Rong), Ninh Hạ | 01 lò canxi cacbua 20000 KVA | 4 |
| 26 | Ninh Hạ | Công ty TNHH hóa chất Bình Xuyên (Ping Chuan), huyện Bình La | 02 lò canxi cacbua 12500 KVA | 5 |
| 27 | Ninh Hạ | Công ty TNHH hóa chất Thường Tín (Chang Xin), Thành phố Ngô Trung | 01 lò canxi cacbua 16500 KVA | 3.3 |

**3.** **DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC ĐIỆN PHÂN NHÔM**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Hà Nam | Công ty TNHH Nhôm Hâm Vượng (Xin Wang), Hà Nam | 106 máy điện phân tế bào prebaked 180 kA | 5 |
| 2 | Hà Nam | Công ty TNHH Nhôm Lâm Phong (Lin Feng), thành phố Lâm Châu | 136 máy điện phân tế bào prebaked 200 kA | 7 |
| 3 | Hà Nam | Công ty TNHH Nhôm Thiên Thụy (Tian Rui), huyện Thằng Trì | 132 máy điện phân tế bào prebaked 195 kA | 6.5 |
| 4 | Hà Nam | Công ty TNHH Nhôm Phong Nguyên (Feng Yuan), thành phố Thương Khâu | 170 máy điện phân tế bào prebaked 160 kA | 7.5 |

**4. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LUYỆN ĐỒNG (GỒM CẢ ĐỒNG TÁI CHẾ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH ngành Đồng Kim Phong (Jin Feng), Xích Phong | 01 lò cao khép kín 10m² ; 02 lò thổi 50 tấn | 2.5 |
| 2 | Liêu Ninh | Công ty TNHH tập đoàn ngành Đồng Liêu Ninh | 01 lò phản xạ 10 tấn  01 **lò** phát **sinh** khí than 2.4M; 01 bộ thiết bị xử lý bụi 22KW | 0.3 |
| 3 | Liêu Ninh | Tập đoàn luyện kim quốc tế Tân Hâm (Xin Xin), Liêu Ninh | 02 lò phản xạ 100 tấn, 02 lò nung nhiên liệu 40 tấn, 02 máy quạt gió 37 kW, 01 bộ thiết bị xử lý bụi 37kW, | 3 |
| 4 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Lăng Huệ (Ling Hui), thành phố Ưng Đàm | 01 lò phản xạ 80 tấn, 02 lò điện 260 KVA | 2 |
| 5 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Thắng Hoa (Sheng Hua), Giang Tây | 01 lò phản xạ 100 tấn | 3 |
| 6 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Giang Nam (Jiang Nan), thành phố Ưng Đàm | 02 lò phản xạ 40 tấn | 1.2 |
| 7 | Giang Tây | Công ty TNHH vòng bi tự bôi trơn Hồng Đạt (Hong Da), Giang Tây | 04 lò cao 1.2m² , 02 lò điện 150 KVA | 1.5 |
| 8 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Áo Thái (Ao Tai), Quý Khê | 01 lò phản xạ 70 tấn, 01 lò điện 500 KVA | 2 |
| 9 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Hồng Nguyên (Hong Yuan), Quý Khê | 01 lò phản xạ 100 tấn | 3 |
| 10 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Đại Kim (Da Jin), Quý Khê | 01 lò phản xạ 80 tấn, 02 lò điện 210 KVA | 2.5 |
| 11 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Hâm Hảo Thái (Xin Hao Tai), Quý Khê | 01 lò cao 1.6m² | 0.5 |
| 12 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Vĩnh Huy (Yong Hui), Quý Khê | 03 lò cao 1.5m², 02 lò điện 120 KVA | 1.5 |
| 13 | Giang Tây | Công ty TNHH Cổ phần Vật liệu mới Hưng Thành (Xing Cheng), Giang Tây | 01 lò phản xạ 90 tấn, 04 lò điện 350 KVA | 3 |
| 14 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Lăng Vân (Ling Yun), Quý Khê | 01 lò phản xạ 60 tấn, 01 lò cao 1.5m² | 2.2 |
| 15 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Trung Tinh (Zhong Xing), Quý Khê | 01 lò phản xạ 70 tấn | 2 |
| 16 | Giang Tây | Công ty TNHH vật liệu mới công nghệ cao Hòa Hài (He Xie), Cám Châu | 01 lò cao khép kín 2.2m² , 01 lò điện 1000 KVA | 0.6 |
| 17 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Hồng Đỉnh (Hong Ding), Tân Can | 01 lò phản xạ 30 tấn | 0.5 |
| 18 | Giang Tây | Công ty TNHH Công nghiệp Hâm Phát (Xin Fa), Kim Khê | 03 lò cao khép kín 1.8m² | 1.6 |
| 19 | Giang Tây | Công ty TNHH ngành Đồng Cửu Long (Jiu Long), Giang Tây | 01 lò phản xạ 60 tấn | 1.8 |
| 20 | Sơn Đông | Công ty TNHH tái chế kim loại màu Thông Nguyên (Tong Yuan), Tảo Trang | 01 lò cao khép kín 4m², 01 lò cao khép kín 1.5m² | 0.3 |
| 21 | Hà Nam | Công ty TNHH ngành Đồng Hoa Tường (Hua Xiang), thành phố Tân Hương | 04 lò điện 400 KVA, 02 lò phản xạ 60 tấn | 3.6 |
| 22 | Hồ Bắc | Công ty TNHH kim loại màu Đồng Hâm (Tong Xin), Hồ Bắc | 02 lò phản xạ 10m², 80 máy điện phân | 0.5 |
| 23 | Hồ Nam | Nhà máy Luyện Bát Đoàn (Ba Tuan), huyện Trà Lăng, Hồ Nam | 01 lò cao khép kín 0.8m², 02 lò cao khép kín 1.2m², 02 lò phản xạ 50 tấn, 01 lò phản xạ 30 tấn | 2 |
| 24 | Hồ Nam | Công ty TNHH cổ phần vật liệu đặc chủng Kim Liên Tinh (Jin Lian Xing), Hồ Nam | 01 lò phản xạ 5 tấn, 01 lò cao khép kín 5m² | 2 |
| 25 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Đồng Kim Uyên (Jin Yuan), Nhạc Dương | 02 lò cao khép kín 2.0m², 12 lò điện 150KVA, 04 dây chuyền sản xuất đồng bộ | 0.6 |
| 26 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Đồng Kim Phong (Jin Feng), thành phố Mịch La | 01 lò phản xạ 80 tấn, 01 lò cao khép kín 5m² | 3.2 |
| 27 | Hồ Nam | Công ty TNHH công nghiệp Phúc Hâm (Fu Xin), Thiệu Dương | 02 lò cao khép kín 3m² | 0.2 |
| 28 | Hồ Nam | Công ty TNHH phát triển vật liệu kim loại Phương Hâm (Fang Xin), Thiệu Dương | 04 lò điện 3600 KVA, 01 lò cao khép kín 1.4m² | 0.3 |
| 29 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Kền bảo vệ môi trường Hâm Dụ (Xin Yu), Vĩnh Hưng | 01 lò cao khép kín 1.5m², 02 lò điện 360 KVA | 0.5 |
| 30 | Hồ Nam | Công ty TNHH tái chế phế liệu kim loại Hoa Hâm (Hua Xin), huyện An Nhân | 01 lò cao khép kín 0.8m², | 0.25 |
| 31 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Chì Kim Tín (Jin Xin), Thủy Khẩu Sơn (Shui Khou Shan), Hằng Dương | 01 lò cao khép kín 0.8m², | 0.2 |
| 32 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Đồng Hợp Lâm (He Lin), Hằng Dương | 02 lò phản xạ 80 tấn | 2 |
| 33 | Hồ Nam | Nhà máy luyện kim phúc lợi Hòa Thuận (He Shun), huyện Lỗi Dương | 01 lò cao khép kín 1.2m², | 0.7 |
| 34 | Hồ Nam | Nhà máy hợp kim đồng Phúc Hoa (Fu Hua), huyện Kỳ Đông | 03 lò cao khép kín 1.0m², | 0.9 |
| 35 | Hồ Nam | Nhà máy kim loại Phúc Đạt (Fu Da), huyện Kỳ Đông | 04 lò cao khép kín 1.0m², | 1.2 |
| 36 | Vân Nam | Công ty TNHH ngành khoáng sản Tuấn Minh (Jun Ming), Đông Xuyên, Thành phố Côn Minh | 01 lò cao 1.6m², | 0.15 |
| 37 | Vân Nam | Công ty TNHH khoáng sản Bích Long (Bi Long), Đông Xuyên | 01 lò cao 1.6m², | 0.14 |
| 38 | Vân Nam | Công ty TNHH luyện kim màu Vân Nam | 01 lò cao 13.2m², | 1.5 |
| 39 | Vân Nam | Công ty TNHH đồng Dịch Môn (Yi Men) | 02 lò cao khép kín 11m², | 5 |
| 40 | Cam Túc | Công ty TNHH đồng Thuận Tường (Shun Xiang), Cam Túc | 01 lò cao khép kín 10m², 01 lò phản xạ 20 tấn, 01 lò điện 1200 KVA | 0.5 |
| 41 | Thanh Hải | Công ty TNHH đồng Tư Duy (Si Wei), Thanh Hải | 01 lò phản xạ 100 tấn | 3 |
| 42 | Tân Cương | Công ty TNHH đồng Vĩnh Hưng (Yong Xing), Tân Cương | 02 lò phản xạ 60 tấn | 2 |

**5. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC LUYỆN CHÌ (GỒM CHÌ TÁI CHẾ)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Hà Bắc | Công ty TNHH sản phẩm kim loại Ngân Phong (Yin Feng), huyện Ngụy | 02 máy thiêu kết 49m², 02 lò cao 2m² | 2.6 |
| 2 | Triết Giang | Công ty TNHH kim loại màu Giang Nam (jiang Nan), Triết Giang | 08 lò luyện 30 tấn | 1 |
| 3 | Sơn Đông | Công ty TNHH kim loại Zhen Yan, thành phố Lâm Nghi | 03 lò phản xạ 21m² | 4.5 |
| 4 | Sơn Đông | Công ty TNHH tập đoàn ngành chì Lợi Thăng (Li Sheng), Sơn Đông | 04 lò nung phản xạ 15m² | 2 |
| 5 | Hồ Bắc | Công ty TNHH kim loại màu Đồng Hâm (Tong Xin), Hồ Bắc | 01 lò cao 2m², 02 lò luyện 20 tấn | 1 |
| 6 | Hồ Bắc | Công ty TNHH cổ phần luyện kim Kim Tường (Jin Xiang), Hồ Bắc | 01 dây chuyền luyện chì, trong đó bao gồm: 01 lò phản xạ 10m², 01 lò phản xạ 7m², 01 lò phản xạ 5m², 01 máy nghiền MA31SS, 01 lò luyện 21 m³, 03 lò luyện 1.5 m³, 03 lò luyện 3.0 m³, 04 lò luyện 6.0 m³ | 10 |
| 7 | Hồ Nam | Công ty TNHH cổ phần tập đoàn luyện Chu Châu | 01 lò cao 8.65m², 01 máy thiêu kết 60m² rộng 2.5m, dài 36.24m, 01 dây chuyền sản xuất axit sulfuric của WSA 6.8 vạn tấn/năm | 10 |
| 8 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành chì tập đoàn Kinh Sĩ (Jing Shi), Hồ Nam | 01 máy thiêu kết 60m², 01 máy thiêu kết 80m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ | 1.5 |
| 9 | Hồ Nam | Công ty TNHH kim loại màu Xương Thái (Chang Tai), Chu Châu | 14 máy thiêu kết 12m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ | 3 |
| 10 | Hồ Nam | Công ty TNHH sử dụng kim loại màu tái chế tổng hợp Bác Hâm (Bo Xin), Hồ Nam | 4 máy thiêu kết 12m², 01 hệ thống xử lý khí thải axit đồng bộ | 3 |
| 11 | Hồ Nam | Nhà máy luyện Long Phong (Long Feng), huyện Song Phong | 1 máy thiêu kết 49m² bao gồm: hệ thống thu bụi khí thải và axit, 01 lò cao 1.5m² (bao gồm hệ thống thu bụi), 03 lò phạn xạ 50 tấn (bao gồm hệ thống thu bụi) | 1 |
| 12 | Hồ Nam | Công ty TNHH sử dụng kim loại màu tái chế tổng hợp Gia Thịnh (Jia Sheng), Vĩnh Hưng | 02 lò cao 1m², 01 lò luyện 8m², 112 khe điện phân, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 3m | 1.2 |
| 13 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Bitmut Đại bàng đỏ, huyện Vĩnh Hưng | 01 lò cao 1.5m², 01 lò luyện 11 m³, 129 khe điện phân chì, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 1.1m | 1.5 |
| 14 | Hồ Nam | Công ty TNHH kim loại màu Quốc QUần Tiên (Guo Qun Xian), huyện Vĩnh Hưng | 01 lò phản xạ 6m², 01 lò cao 1.2m², 01 máy điện phân 60A, 180 khe điện phân chì, 01 tháp phun thiết bị hấp thu axit đơn giản đường kính 2.5m | 1.3 |
| 15 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành Bạc Trăn Hâm (Zhen Xin), huyện An Nhân | 03 nồi thiêu kết 6 tấn, 30 khe điện phân1.2\*2.4, 02 nồi thiêu kết 30 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1m², 01 máy thiêu kết 13m², | 1.3 |
| 16 | Hồ Nam | Công ty TNHH sử dụng vật liệu phế thải tổng hợp Tinh Hỏa (Xing Huo), huyện An Nhân | 07 nồi thiêu kết 6 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1.2m², 01 lò cao 2m², 01 lò phản xạ 48m², | 1.3 |
| 17 | Hồ Nam | Công ty TNHH tái chế phế liệu kim loại Hoa Hâm (Hua XIn), huyện An Nhân | 06 nồi thiêu kết 6 tấn, 65 khe điện giải 5\*0.8m , 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 1.5m², 01 lò phản xạ 3.5m², | 1.5 |
| 18 | Hồ Nam | Công ty TNHH kim loại Đấu Quý (Dou Gui), huyện An Nhân | 03 nồi thiêu kết 10 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 01 lò cao 2m², 01 lò phản xạ 15m², | 1 |
| 19 | Hồ Nam | Công ty TNHH tái chế phế liệu kim loại Xương Thịnh (Chang Sheng), huyện An Nhân | 10 nồi thiêu kết 5 tấn, 01 bộ thu khí thải và axit đồng bộ, 02 lò cao 1.5m² | 2.6 |
| 20 | Hồ Nam | Công ty TNHH cổ phần kim loại màu Thiên Nguyên (Tian Yuan), Hành Dương | 01 lò cao 1.2m², 01 lò cao 1.5m², 01 lò luyện 7.4 m³, 02 máy làm nguội axit loãng 100m², 02 tháp hấp thụ Ф 3.5m, 02 bể hấp thụ axit Ф2.4\*2.2, 02, 02 máy lọc bụi tĩnh điện ướt loại 300 ống lọc, 01 máy khử bụi tĩnh điện 3 trường 40 m³ | 3.5 |
| 21 | Hồ Nam | Công ty TNHH ngành chì Đỉnh Lực (Ding Li), Hành Dương | 12 đĩa thiêu kết 25m², 01 lò cao 1.3m², 01 lò cao 2.7m², 01 bộ sản xuất Axit sulfuric đồng bộ 5 tấn/năm, 01 lò hơi tầng sôi 12m², 01 bộ hệ thống lọc bụi túi vải. | 2 |
| 22 | Hồ Nam | Công ty TNHH luyện kim Trung Nam (Zhong Nan), Hành Đông | 1máy thiêu kết 72m², 02 lò cao 2m²; 01 bộ hệ thống khôi phục khử lưu huỳnh phương pháp ướt, 01 tháp khử lưu huỳnh 2.6\*6m; 01 bộ hệ thống lọc bụi xung mạch kiểu túi vải, thể tích lọc bụi 2600 m³ | 3 |
| 23 | Hồ Nam | Công ty TNHH kim loại màu Xuân Xương (Chun Chang), Hồ Nam | 1máy thiêu kết 85m², 02 máy quạt gió 2 m²; tháp khử lưu huỳnh 2.6\*2m; 01 bộ hệ thống lọc bụi xung mạch kiểu túi vải | 3 |
| 24 | Hồ Nam | Nhà máy kim loại Thuận Phong (Shun Feng), huyện Kỳ Đông | 01 lò luyện 10 m³, 02 lò cao 1.2 m²; 01 bộ hệ thống khử lưu huỳnh GYC, 01 bộ hệ thống lọc bụi lò cao, bao gồm thiết bị: tháp lọc, tháp khử lưu huỳnh, máy lọc bụi tĩnh điện ướt, tháp hấp thụ, lọc bụi tĩnh điện… | 2.5 |
| 25 | Hồ Nam | Công ty TNHH kim loại màu Thái Hâm (Tai Xin), Lỗi Dương | 1máy thiêu kết 60m², 01 lò cao1. 2 m², 01 lò cao 0.8 m², 01 bộ thiết bị xử lý axit khí luyện kẽm, 02 bộ lọc bụi xung mạch | 1.5 |
| 26 | Hồ Nam | Công ty TNHH tái chế kim loại màu Thành Tống (Cheng Song), Lỗi Dương | 1máy thiêu kết 49m², 01 lò cao1. 2 m², 01 lò luyện (lò cao) 40 m³, 02 hệ thống khôi phục khử lưu huỳnh bằng nước kiềm, 02 tháp khử lưu huỳnh; 02 bộ lọc bụi xung mạch, 02 lọc bụi dạng túi vải, thể tích lọc bụi 1800 m³ | 3 |
| 27 | Quảng Tây | Công ty TNHH luyện Quảng Điền (Guang Tian), QUảng Tây | 160 đĩa thiêu kết 1.5m², 01 lò cao 1.2m², 02 lò phản xạ 20 m², 01 lò phản xạ 10 m², 02 lò phản xạ 2 m², 01 lò hơi tầng sôi 4.5 m², 02 lò 5 m², 03 lò Lò oxy hóa Antimon (tổng 12 lò), 180 khe điện phân chì; 05 ống khói (1 ống 60m, 1 ống 45m, 1 ống 30m, 2 ống 15m); thiết bị đầy đủ xưởng amoni sulfit bảo vệ môi trường luyện chì antimony; thiết bị lọc bụi đầy đủ và máy lạnh bề mặt ống khói | 1.2 |
| 28 | Quảng Tây | Công ty TNHH công nghiệp luyện kim Nam Tinh (Nan Xing), Nam Đan | 120 đĩa thiêu kết 1.5m², 01 lò cao 2m², 02 lò phản xạ 20 m², 02 lò phản xạ thổi luyện 25 m², 01 lò hơi tầng sôi 8m², 120 khe điện phân chì; 02 ống khói (1 ống 60m, 1 ống 30m), thiết bị đầy đủ xưởng amoni sulfit bảo vệ môi trường luyện chì antimony; thiết bị lọc bụi đầy đủ và máy lạnh bề mặt ống khói | 1.2 |
| 29 | Thiểm Tây | Công ty TNHH ngành kẽm, Thiển Tây | 03 máy đúc chì 2.5 vạn tấn, 03 nồi nung chì, 90 khe điện phân, 02 quạt xả chì, 02 máy lọc bụi, hệ thống sản xuất Axit sulfuric 2 vạn tấn | 2.5 |
| 30 | Thanh Hải | Công ty TNHH Duyên Nguyên (Yuan Yuan), thành phố Golmud | 01 máy thiêu kết 70m², 01 lò cao 8m² | 6 |

**6. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT XI MĂNG (GỒM CẢ CLINKER VÀ NGHIỀN)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Thiên Tân | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hải Đắc Nhuận Tư (Hai De Run Zi), Thiên Tân | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*13m | 50 |
| 2 | Thiên Tân | Nhà máy Xi măng Dong Heng, Thiên Tân | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*9.5m, 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m, | 34 |
| 3 | Thiên Tân | Công ty TNHH Xi măng Tân Đông (Jin Dong), Thiên Tân | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*9.5m, 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*8m | 20 |
| 4 | Thiên Tân | Công ty TNHH Xi Măng Đại Trạm (Da Zhan), Thiên Tân | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 5 | Thiên Tân | Công ty TNHH Xi măng Ngân Sơn (Yin Shan), Thiên Tân | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m | 24 |
| 6 | Thiên Tân | Nhà máy Xi măng Thương Bắc (Cang Bei), Kế Châu | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7.5m | 12 |
| 7 | Thiên Tân | Nhà máy Xi măng Kinh Tân (Jing Jin), Kế Châu, Thiên Tân | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7.5m | 12 |
| 8 | Thiên Tân | Nhà máy công nghiệp Xi măng Thiên Tân | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*13m | 40 |
| 9 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Tháp Thành (Ta Cheng) Chính ĐỊnh | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m, 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*10m | 22 |
| 10 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Phong Thành, huyện Cao Ấp | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*10.5m, 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 25 |
| 11 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Long Hâm (Long Xin), huyện Bình Sơn | 01 dây chuyền sản xuất lò quay (Lò nung) Φ3.2\*52m | 10 |
| 12 | Hà Bắc | Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thiên Tháp Sơn (Tian Ta Shan), Hà Bắc | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*10m | 25 |
| 13 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Vân Sơn (Yun Shan), Thạch Gia Trang | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m | 15 |
| 14 | Hà Bắc | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thiên Đằng (Tian Teng) | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*8m | 10 |
| 15 | Hà Bắc | Nhà máy xi măng huyện Linh Thọ (ling Shou) | 01 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m | 5 |
| 16 | Hà Bắc | Nhà máy vật liệu xây dựng Húc Dương (Xu Yang), Linh Thọ | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m | 15 |
| 17 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Cung Cơ (Gong Ji), Thừa Đức | 02 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô Φ2.7\*42m | 20 |
| 18 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Kim ngung (jin Yu), Thừa Đức | 01 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay phương pháp khô Φ2.7\*42m | 10 |
| 19 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Ký Đông, Trương Gia Khẩu | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*10.5m, 02 bộ máy nghiền bột Φ3\*11m | 80 |
| 20 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Võ Sơn, Hà Bắc | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*8m, 02 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*9.35m | 70 |
| 21 | Hà Bắc | Nhà máy Xi măng Đăng Tháp (Deng Ta), Đường Sơn | 02 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m, 01 bộ máy xi măng Φ2.2\*9m | 42 |
| 22 | Hà Bắc | Nhà máy Xi măng Ngân Hà (Yin He), Đường Sơn | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 15 |
| 23 | Hà Bắc | Công ty TNHH Xi măng Văn Ba (Wen Bo), Đường Sơn | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*8m | 15 |
| 24 | Hà Bắc | Công ty TNHH hóa chất Thiên Doanh, Đường Sơn | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 15 |
| 25 | Hà Bắc | Nhà máy xi măng thứ 3 , thành phố Đường SƠn | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*10m | 15 |
| 26 | Hà Bắc | Nhà máy xi măng Nhuận Phát (Run Fa), Thị xã Thiên An | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*9.5m  01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*11m | 22 |
| 27 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Cát Luân, (Sa Lun), Thị xã Thiên An | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 15 |
| 28 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Hoằng Giã (Hong Ye), Đường Sơn | 02 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 30 |
| 29 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Xuân Thành (Chun Cheng), huyện Ngọc Điền | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*10m | 10 |
| 30 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Ký Ngọc, huyện Ngọc Điền | 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*7m, Φ2.4\*13m, Φ2.6\*13m | 47 |
| 31 | Hà Bắc | Nhà máy xi măng Nhuận Phát (Run Fa), Thị xã Thiên An | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*12m | 13 |
| 32 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Lê Minh (Li Ming), Thị xã Thiên An | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 33 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Bảo Thạc (Bao Shuo), Bảo Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ2.5\*42m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m, 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7m | 12 |
| 34 | Hà Bắc | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quân Quang (Qun Guang), huyện Đông Quang | 01 bộ máy nghiền bột Φ3.2\*13m  02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m | 60 |
| 35 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng tập đoàn công nghiệp Nguyên Bảo Sơn (Yuan Bao Shan), thành phố Vũ An | 03 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m | 30 |
| 36 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Thạch Thái Sơn (Shi Tai Shan), Hà Bắc | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*11m | 12 |
| 37 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Cổ Phong (Gu Feng), thành phố Hàm Đan | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*13m | 20 |
| 38 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Kim Ngung thái Hàng (Jin Yu Tai Hang) Hàm Đan, chi nhánh huyện Từ | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 39 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Ái Hoa, Phong Phong khoáng khu | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 40 | Hà Bắc | Công ty TNHH xi măng Thái Hàng (Tai Hang), Thành phố Hàm Đan | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*13m | 20 |
| 41 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Đồng Lực Đạt, Tấn Trung | 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m  01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*7m | 10 |
| 42 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Bách Lực, Bình Giao | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*11.5m  02 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*7.5m  01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 12 |
| 43 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tường Vũ (Xiang Yu), huyện Dực Thành, Sơn Tây | 01 lò nung trục đứng Φ2.5\*8.5m, 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m,  01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*8m  01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.6\*13m | 16 |
| 44 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Nghiêu Sơn (Yao Shan), huyện Phù Sơn | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m, 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.6\*13m | 12 |
| 45 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tam Quan (San Guan), huyện Sơn Âm | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*12m, 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*7.5m | 10 |
| 46 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Siêu Cường (Chao Qiang), huyện Sơn Âm | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m, 01 bộ máy nghiền xi măng Φ2.2\*7.5m | 10 |
| 47 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Bân Khải (Bin Kai), huyện Bảo Đức | 02 lò nung trục đứng Φ3.6\*11m,  01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*7m  01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m,  01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*11m | 32 |
| 48 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thánh Nguyên (Sheng Yuan), huyện Giao Thành | 02 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 49 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàn Vũ (Huan Yu), Sơn Tây | 1 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 50 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Hưng (Lin Xing), Sơn Tây | 03 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 36 |
| 51 | Sơn Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiền Tiến (Qian Jin), Sơn Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 52 | Sơn Tây | Nhà máy clinker Công ty TNHH công nghiệp Canxi Hồng Ngọc (Hong Yu), Giao Thành | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 53 | Sơn Tây | Nhà máy clinker Công ty TNHH xi măng Hưng Thịnh (Xing Sheng), Giao Thành | 02 lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 20 |
| 54 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Tụ Hâm (ju Xin), huyện Hưng | 01 lò nung trục đứng Φ2.5\*8m,  01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*8m | 6 |
| 55 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Hùng Ưng (Xiong Ying), Sơn Tây | 02 lò nung trục đứng Φ3\*11m,  02 máy nghiền xi măng Φ2.4\*11m | 20 |
| 56 | Sơn Tây | Nhà máy clinker Hoa Hưng (Hua Xing), huyện Văn Thủy | 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 57 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng hỗn hợp bền vững, Lâm Phần | 01 máy nghiền xi măng Φ2.6\*13m | 20 |
| 58 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Thánh Đạt (Sheng Da), Sơn Tây | 01 máy nghiền xi măng Φ2.6\*13m | 20 |
| 59 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Tinh Hưng (Xing Xing), Sơn Tây | 01 máy nghiền xi măng Φ2.6\*11m | 20 |
| 60 | Sơn Tây | Trạm Nghiền bột Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Hưng (Lin Xing), Sơn Tây | 01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*13m | 20 |
| 61 | Sơn Tây | Công ty TNHH xi măng Hồng Đạt (Hong Da), Sơn Tây | 01 máy nghiền xi măng Φ2.6\*13m | 20 |
| 62 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Mông Nguyên (Meng Yuan), Nội Mông Cổ | 01 máy nghiền Φ2.6\*13m,  01 máy nghiền Φ2.4\*11m | 34 |
| 63 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măngThanh Ưng (Qing Ying), Nội Mông Cổ | 01 máy nghiền Φ1.83\*8m | 10 |
| 64 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Vật Tây (Wu Xi), Nội Mông Cổ | 01 máy nghiền Φ2.2\*7m,  01 máy nghiền Φ2.4\*13m | 30 |
| 65 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Dân Tư Lộc Phi (Min Zi Lu Fei), Thành phố Bao Đầu | 01 máy nghiền Φ2.4\*13m | 20 |
| 66 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Kim Lộc (Jin Lu), thành phố Bao Đầu | 01 máy nghiền Φ2.4\*10m,  01 máy cán φ0.25\*1.2 m,  01 máy nghiền Φ3.2\*4m | 20 |
| 67 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Hoa Anh (Hua Ying), thành phố Bao Đầu | 01 máy nghiền Φ2.4\*8m | 10 |
| 68 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Kỳ Liên Sơn (Qi Lian Shan) Bao Cương (Bao Gang) | 02 máy nghiền Φ2.0\*11m | 20 |
| 69 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ký Hải (Ji Hai), thành phố Hô Luân Bối Nhĩ (Hulunbuir ) | 01 máy nghiền Φ2.4\*10m | 15 |
| 70 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Phong Mỹ (Feng Mei), Xích Phong | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*13m,  02 máy nghiền Φ2.2\*6.5m  01 máy nghiền Φ2.4\*13m | 12 |
| 71 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Thanh Sơn (Qing Shan), Xích Phong | 01 lò nung trục đứng Φ4\*13m,  01 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 25 |
| 72 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Hoàng Cương (Huang Gang), Tây Ô Châu Mục Thấm kỳ (Tây Ujimqin) | 01 máy nghiền Φ2.2\*11m, 01 máy nghiền Φ2.4\*13m | 30 |
| 73 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Kim Liên Xuyên (Jin Lian Chuan), Chính Lam ( Shuluun Huh) | 01 máy nghiền Φ2.4\*8m | 15 |
| 74 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Hoa Nhĩ (Hua Er), Thái phó Tự kỳ (Taibus) | 01 lò nung trục đứng Φ4\*8.5m | 25 |
| 75 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Đông Phương (Dong Fang), Khu quản lý Ô Lai | 02 máy nghiền Φ2.4\*9.5m | 30 |
| 76 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Đoàn Dương (Tuan Yang), thành phố Ba Ngạn Náo Nhĩ (Bayan Nur) | 01 lò nung trục đứng Φ4.2\*9m,  01 lò nung trục đứng Φ3.8\*9.8m,  01 lò nung trục đứng Φ3.22\*8.8m | 50 |
| 77 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Xa Thái (she Tai), Nội Mông Cổ | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*11m,  01 lò nung trục đứng Φ4\*8.5m | 40 |
| 78 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Minh A Lạp Thiện (Alxa) | 01 máy nghiền Φ2.4\*9m | 15 |
| 79 | Nội Mông Cổ | Công ty TNHH xi măng Thông Huệ (tong Hui), thành phố Nhị Liên Hạo Đặc (Erenhot) | 02 máy nghiền Φ2.2\*7.5m | 10 |
| 80 | Liêu Ninh | Nhà máy xi măng thứ 4, thành phố Hải Thành | 01dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 81 | Liêu Ninh | Công ty TNHH xi măng Lan Kiếm (Lan Jian), Kiến Xương | 01 lò quay Φ3.3\*50m | 30 |
| 02 máy Φ3.2\*13m | 35 |
| 82 | Cát Lâm | Công ty TNHH xi măng Thiên Hâm (Tian Xin), Tỉnh Cát lâm | 01 lò nung trục đứng Φ3.4\*10m,  01 máy nghiền Φ2.2\*6.5m | 10 |
| 83 | Cát Lâm | Công ty TNHH Đôn Hóa (Dun Hua) Tập đoàn xi măng Đức Toàn (De Quan) Cát Lâm | 02 bộ máy nghiền Φ2.2\*7.5m,  01 bộ máy nghiền Φ2.2\*7m,  01 bộ máy nghiền Φ2.2\*6.5m | 40 |
| 84 | Hắc Long Giang | Công ty TNHH xi măng Bảo Tuyền (Bao Quan), huyện La Bắc | 01dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 10 |
| 85 | Giang Tô | Công ty TNHH xi măng bản Kiều (Ban Qiao) Nam Kinh | 02dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 86 | Giang Tô | Công ty TNHH xi măng Á Phong, Thường Châu | 02 bộ máy nghiền bột Φ3.2\*13m | 70 |
| 87 | Giang Tô | Công ty TNHH xi măng Kinh Hàng (jing Hang), thành phố Hoài An | 01 bộ máy nghiền bột Φ3\*11m | 30 |
| 88 | Giang Tô | Công ty TNHH Cổ phần Lôi Đạt (Lei Da), Giang Tô | 06dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.8\*9m | 108 |
| 89 | Triết Giang | Công ty TNHH xi măng Tuyền Cảng (Xuan Gang), huyện Ngọc Hoàn | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 12 |
| 90 | An Huy | Công ty TNHH xi măng trắng Hồng Vũ, huyện Phì Đông | 02dây chuyền sản xuất lò quay Φ1.6/1.9\*36m | 4 |
| 91 | An Huy | Công ty TNHH xi măng Cá heo sông Dương Tử, Cát Cảng, An Khánh | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 30 |
| 92 | An Huy | Công ty TNHH tập đoàn công nghiệp Nghi Bách, Vu Hồ, An Huy | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 24 |
| 93 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Trung Đạt, Chương Châu, Phúc Kiến | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 12 |
| 94 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng An Khê, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*9.6m | 10 |
| 95 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng thứ 2 An Khê, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 96 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Hoa Kiến, An Khê, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 97 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Vĩnh Xuân, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 98 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Mỹ Linh (Mei Ling), Vĩnh Xuân, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 99 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Hồng Phát (Hong Fa), Vĩnh Xuân, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 100 | Phúc Kiến | Công ty TNHH tập đoàn Song Hằng (Shuang Heng), Tuyền Châu, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 101 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Đức Hóa (De Hua), Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 102 | Phúc Kiến | Công ty TNHH cổ phần Phúc Duy (Fu Wei), Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp ướt Φ3.1/2.5\*78m | 10 |
| 103 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Phi Kiều (Fei Qiao), thành phố Vĩnh An | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 104 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Thạch Phong (Shi Feng), huyện Đại Điền, Phúc KIến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 105 | Phúc Kiến | Công ty TNHH clinker xi măng Nham Thành (Yan Cheng), huyện Đại Điền, Phúc KIến | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 20 |
| 106 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Kỳ Thao (Ji Tao), huyện Đại Điền | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 107 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Linh Xuyên, huyện Đại Điền, Phúc KIến | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m (lò số 1 , 2) | 20 |
| 108 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Đằng Long (Teng Long), Ninh Hóa, Phúc Kiến | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 109 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Kiến An, Vưu Khê | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 110 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Minh Long, Vưu Khê | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 111 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Sư Cầu (Shi Qiu), Tương Lạc, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 112 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Tây Sơn, Sa Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 113 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Kiến Sa (Jian Sha), Sa huyện, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 12 |
| 114 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Nham Tiền (yan Qian), thành phố Tam Minh | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 115 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Hải Sư (Hai Shi), Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 116 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Lộ Đạt (Lu Da) Long Nham, Phúc Kiến | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 36 |
| 117 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Kiến An (Jian An), Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 118 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Song Long (Shuang Long), Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 119 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Phúc Lợi, thôn Dương Đông, thị trấn Thích Trung, Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 120 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Thịnh Hoa (Sheng Hua), Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 121 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Tam Đạt (San Da), Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 122 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Ngọc Lộ, Long Nham, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 12 |
| 123 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Lợi Châu, Long NHam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 124 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng số 1 Thiên Vũ (Tian Yu), Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 125 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măngHoa Long (Hua Long), Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 126 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng số 3 Hồng Phương (Hong Fang), Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 127 | Phúc Kiến | Nhà máy Clinker xi măng Huy Hồng, thị trấn Tiểu Trì, Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 128 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Lan Điền (Lan Tian), Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 36 |
| 129 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Tiểu Trì Viên, Quận Tân La, Long Nham | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 130 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Tiểu Trì, Quận Tân La, Long Nham | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 24 |
| 131 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Gia Nguyên (Jia Yuan), Quận Tân La, Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 132 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Phúc Lợi, Quận Tân La, Long Nham | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 133 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Lộc Hữu (Lu You), huyện Trường Đinh, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*11m | 12 |
| 134 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Phi Long (Fei Long), huyện Vũ Bình, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 22 |
| 135 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Gang thép huyện Thượng Hàng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 136 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Phúc Lợi, Xa Sơn, huyện Thượng Hàng, Long Nham, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 137 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Hải Long (Hai Long), huyện Liên Thành, Phúc Kiến | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 138 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Thâm Long (Shen Long), huyện Vĩnh Định | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 139 | Phúc Kiến | Công ty TNHH xi măng Kim Thành, Vĩnh Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*10m | 24 |
| 140 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Long Thịnh, VĨnh Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 141 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Bồi Phong (Pei Feng), Vĩnh Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 142 | Phúc Kiến | Nhà máy xi măng Hổ Hưng (Hu Xing), Vĩnh Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 143 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Dụ Tuyền (Yu Quan), Bình Hương, Giang Tây | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*13m | 25 |
| 144 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Minh Châu (Ming Zhu), Chu Đình Sơn, Bình Hương, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 145 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Hoa Thịnh (Hua Sheng), huyện Liên Hoa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 146 | Giang Tây | Công ty TNHH sản xuất xi măng Cống Phúc (Gan Fu), Phân Nghi | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 8.8 |
| 147 | Giang Tây | Nhà máy xi măngĐại A (Da A), huyện Tín Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*11m | 12 |
| 148 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Liên Phong (Lian Feng), huyện Tín Phong | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 149 | Giang Tây | Nhà máy xi măng Tín Phong, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 150 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Phong Cố (Feng Gu), Tín Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*11m | 12 |
| 151 | Giang Tây | Nhà máy xi măng Đại Kiều (Da Qiao), huyện Tín Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*11m | 12 |
| 152 | Giang Tây | Nhà máy xi măng Bảo Sơn (Bao Shan), Công ty TNHH công nghiệp *Wolfram, Đặng Bình, Giang Tây* | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8.8 |
| 153 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng KIến Thành (Jian Cheng), huyện Toàn Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 154 | Giang Tây | Công ty TNHH quản lý tài sản Bàn Cổ Sơn, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8.8 |
| 155 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Hội Xương Sơn, Cám Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11.0m | 10 |
| 156 | Giang Tây | Nhà máy xi măng Kim Long (jin Long), Cám Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*11m | 12.8 |
| 157 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Bảo Sơn (Bao Shan), thị xã Thụy Kim | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 158 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Võ Cát (Wu Ji), huyện Cát Thủy | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 12 |
| 159 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Vạn Minh (Wan Ming), huyện Vạn An | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 160 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Thịnh Nguyên (Sheng Yuan), Nghi Xuân, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 15 |
| 161 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Hoa Hạ (Hua Xia), Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*12m | 12 |
| 162 | Giang Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới thị trấn Chương Thụ, Xuân Nghi | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*12m | 12 |
| 163 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Đại Quan Lầu (Da Guan Lou), thị trấn Cao An | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 164 | Giang Tây | Công ty TNHH tập đoàn vật liệu xây dựng đặc chủng Thụy Châu, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 165 | Giang Tây | Công ty TNHH xi măng Minh Sinh (Ming Sheng), Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 166 | Sơn Đông | Công ty TNHH tập đoàn sắt đá Sơn Đông | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 36 |
| 167 | Sơn Đông | Nhà máy xi măng số 3, thành phố Nhật Chiếu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 168 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Thành Dương (Cheng Yang), huyện Cử | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m,  03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 46 |
| 169 | Sơn Đông | Công ty TNHH CP XM Thuận Hưng Sơn Đông chi nhánh Đào Trang (TaoZhuang) | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*11m | 20 |
| 170 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Lựu Viên (Liu Yuan), Sơn Đông | 05 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 50 |
| 171 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Thanh Vọng (Sheng Wang), thành phố Tảo Trang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 172 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Thạch Lựu Viên, Sơn Đông | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*11m | 20 |
| 173 | Sơn Đông | Công ty TNHH sản xuất xi măng Lỗ Vương (Lu Wang), thành phố Tảo Trang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 174 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Thập Lí TUyền (Shi Li Quan), thành phố Tảo Trang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 20 |
| 175 | Sơn Đông | Công ty TNHH tập đoàn Tuyền Đầu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 176 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Lôi Minh (Lei Ming), thành phố Tảo Trang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 20 |
| 177 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Anh Thành (An Cheng), thành phố Tảo Trang | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*12m | 30 |
| 178 | Sơn Đông | Nhà máy xi măng Lư Sơn (Lu Shan), thành phố Tảo Trang | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 40 |
| 179 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 180 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Kim Hồ (Jin Hu), Sơn Đông | 03 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 30 |
| 181 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Đồng Tượng (Tong Xiang), huyện Nghi Nam | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*12m | 56 |
| 182 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Khánh Vân Sơn, Lâm Nghi | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8 |
| 183 | Sơn Đông | Nhà máy xi măng số 2 huyện Nghi Thủy | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 40 |
| 184 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng màu Vân Hạc (Yun He), huyện Truy Bác | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ1.6\*39m,  01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ1.9\*39m | 4 |
| 185 | Sơn Đông | Công ty TNHH nhà máy xi măng số 4, thành phố Lai Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*13m | 10 |
| 186 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Hằng Nhật (Heng Ri), thị xã An Khâu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 187 | Sơn Đông | Công ty TNHH vật liệ xây dựng Lỗ Nguyên (lu Yuan), thành phố Duy Phường | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4\*8.5m | 30 |
| 188 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Đào Hương (Tao Xiang), thị xã Phì Thành | 02 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 21 |
| 189 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Phù Thụy Đạt (Fu Rui Da), thị xã Phì Thành | 02 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 190 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Liên Vân (Lian Yun), quận Lai Vu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 24 |
| 191 | Sơn Đông | Công ty TNHH xi măng Lỗ Năng (Lu Neng), Sơn Đông | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 192 | Sơn Đông | Nhà máy xi măng giao thong, Sơn Đông | 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 193 | Hà Nam | Công ty TNHH xi măng Lạc Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.6\*74m | 25 |
| 194 | Hà Nam | Công ty TNHH xi măng Kim Đăng (Xin Deng), thành phố Tân Hương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.5/3.0\*45m | 30 |
| 195 | Hà Nam | Công ty TNHH cổ phần xi măng Nam Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay phương pháp ướt thế hệ mới Φ3.0/2.4\*40m | 15 |
| 196 | Hà Nam | Công ty TNHH xi măng Dự Nam (Yu Nan), Hà Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3\*48m,  01 máy nghiền than Φ2.2\*4.4m | 24 |
| 197 | Hà Nam | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thái Hành (Tai Hang), thị trấn Tế Nguyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung quay Φ3.2\*48m | 20 |
| 198 | Hà Nam | Công ty TNHH xi măng Thái Hành (Tai Hang), thị trấn Tế Nguyên | 01 dây chuyền sản xuất clinker lò quay phương pháp khô thế hệ mới Φ3.2\*52m,  01 máy nghiền Φ2.2\*4.4m | 10 |
| 199 | Hồ Bắc | Công ty TNHH cổ phần xi măng Kinh Công (Jing Gong), Hồ Bắc | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 24 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m | 20 |
| 200 | Hồ Bắc | Nhà máy xi măng Tân Sinh, Kinh Sơn, Hồ Bắc | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 24 |
| 01 máy nghiền thô Φ3.5\*6m |
| 201 | Hồ Bắc | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ngũ Hoa (Wu Hua), Thiên Môn | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m |
| 202 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Lộ Thủy (Lu Shui), huyện Trà Lăng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*9m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m,  01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*10m |
| 203 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Vân Dương, thành phố Chu Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*9m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m,  01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m |
| 204 | Hồ Nam | Công ty TNHH sản xuất xi măng Tương Thái (Xiang Tai), Chu Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*13m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 20 |
| 205 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Mai Thành (Mei Cheng), huyện Du | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*11.5m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 21.8 |
| 206 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Loan Phong (Luan Feng), huyện Du | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.5\*11m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 25 |
| 207 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Hoàng Kim Đường, huyện Du | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 12 |
| 208 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Động ĐÌnh (Dong Ting), Nhạc Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m trở lên | 8.8 |
| 01 bộ máy nghiền bột clinker Φ2.2\*7m,  01 bộ máy nghiền thô Φ2.2\*7m |  |
| 209 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Lợi Hằng (Li Heng), thị trấn Lâu Để | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2\*48m | 15 |
| 210 | Hồ Nam | Công ty TNHH sản xuất xi măng Lâu Tinh (Lau Xing), thị trấn Lâu Để | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2\*48m | 15 |
| 211 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng núi thiếc, thị xã Lãnh Thủy Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 03 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 212 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Triết Bồ (Zhe Pu), huyện Tân Hoảng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*12m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 20 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m,  01 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m |
| 213 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Kim Hồng (Jin Hong), huyện Tĩnh Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m,  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*9.5m | 20 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 214 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Long Thành (Long Cheng), Huyện tự trị dân tộc Động Thông Đạo | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*11m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m,  01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m,  01 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m |
| 215 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Long Thành (Long Cheng), huyện Thiệu Đông | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 16 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m,  01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*12m, |
| 216 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Loan Phong (Loan Feng), huyện Thiệu Đông | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m | 16 |
| 03 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m,  01 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*6.4m,  01 bộ máy nghiền bột Φ2.5\*3.9m |
| 217 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Thạch Môn (Shi Men), huyện Long Hồi | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 04 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m |
| 218 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Vân Nham (Yun Yan), huyện Tân Thiệu, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 10 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m |
| 219 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng huyện Tân Ninh, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.6\*11m,  01 bộ máy nghiền thô Φ2.2\*7m |
| 220 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Thành Mỹ (Cheng Mei), thị xã Tương Hương | 02 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp khô Φ3\*48m | 20 |
| 221 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng cầu Kỳ Tử (Qi Zi), thị xã Tương Hương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 222 | Hồ Nam | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tường Hòa (Xiang He), thị trấn Ích Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8.8 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 223 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng đặc chủng Tam Tương (San Xiang), thị trấn Ích Dương, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8.8 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 224 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Trường Đường (Chang Tang), huyện An Hoa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*9.5m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*8m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*9m |
| 225 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Động Lạc Thủy (Luo SHui Dong), huyện An Hoa, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7.5m |
| 226 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng Mã Lạc Khẩu (Ma Luo Kou), huyện An Hoa, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*9m |
| 227 | Hồ Nam | Nhà máy xi măng huyện An Hoa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| Máy nghiền thô, Máy nghiền Clinker Φ2.2\*7.5m mỗi loại 1 bộ |
| 228 | Hồ Nam | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Yên Sơn (Yan Shan), QUế Dương, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ3.2\*13m  02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 229 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Nam Lĩnh (Nan Ling), huyện Gia Hòa, Hồ Nam | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*12m | 20 |
| 230 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng huyện An Nhân, Sâm Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*13m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m |
| 231 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Long Hải (Long Hai), huyện An Nhân, Sâm Châu, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*12m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*12m | 20 |
| 232 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Kiều Dương (Qiao Yang), thành phố Hành Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*12m | 10 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*12m |  |
| 233 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Kim Đỉnh (Jin Ding), Đô thị Thường Đức, Hồ Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m |
| 234 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Dương Sơn (Yang Shan), Hồng Thái, ĐỈnh Thành, Đô thị Thường Đức | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m  01 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m |
| 235 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Núi Thiên Cúng (Tian Gong), huyện Lễ | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 02 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 236 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Cam Khê (Gan Xi), huyện Lễ | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 237 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Nhiệt Thị (Re Shi), huyện Đào Nguyên | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 26.4 |
| 03 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m |
| 238 | Hồ Nam | Công ty TNHH Hào Mại, huyện Đông An | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*10.5m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 20 |
| 04 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m  02 bộ máy nghiền bột Φ1.5\*6.5m |
| 239 | Hồ Nam | Công ty TNHH xi măng Cao Trạch Nguyên (Gao Ze Yuan), huyện Giang Vĩnh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m | 16 |
| 240 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Chim Ưng (Xiong Ying), thị trấn Thiều Quan, Quảng Đông | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.7\*10m | 14 |
| 241 | Quảng Đông | Công ty TNHH công nghiệp xi măng Lộ Kiến (Lu Jian), thị trấn Thiều Quan | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 242 | Quảng Đông | Công ty TNHH đầu tư vật liệu xây dựng xi măng Đồng Trí Phú (Tong Zhi Fu), thị xã Nam Hùng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 243 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Tam Lực (San Li), huyện Tân Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.4\*8.5m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10.5m | 15 |
| 244 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Tân Thông Việt Hoa (Xin Tong Yue Hua), huyện Tân Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 245 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Thiều Nguyên (Shao Yuan), Hậu Công Độ (Hou Gong Du), Huyện tự trị dân tộc Dao Nhũ Nguyên | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 246 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Hâm (Jin Xin), huyện Nhân Hóa (Nhà máy thứ 2 Công ty TNHH xi măng thị trấn Hà Sơn, huyện Nhân Hóa) | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 247 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng mới Hào Giang, Thiệu Quan (Nhà máy thứ 1 Công ty TNHH xi măng thị trấn Hà Sơn, huyện Nhân Hóa) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 248 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Trường Hưng (Chang Xing), thị xã Lạc Xương | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 249 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Liên Đạt (Lian Da), thị xã Lạc Xương | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 250 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Thịnh Tường (Sheng Xiang), Lâm Việt (Lin Yue), thị xã Lạc Xương (Công ty TNHH xi măng Việt Tường, thị xã Lạc Xương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 19 |
| 251 | Quảng Đông | Công ty TNHH nhà máy xi măng thị xã Lạc Xương | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 252 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng huyện Đại Bộ (Công ty TNHH xi măng Hồng Bảo (Hong Bao), Mai Châu) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 19 |
| 253 | Quảng Đông | Công ty TNHH công nghiệp xi măng Vạn Niên, Dụ Hưng (Yu Xing), huyện Bình Viễn | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.9\*10m | 29 |
| 254 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Mai Thịnh (Mei Sheng), huyện Bình Viễn | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 255 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Tam Giác Vàng, Mai Châu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng 3.0\*11m | 30 |
| 256 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Trường Thọ (Chagn Shou), Mai Giang, Mai Châu | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 257 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Văn Tháp (Wen Ta), huyện Tiêu Lĩnh | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 258 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Phúc Lĩnh (Fu Ling), huyện Tiêu Lĩnh | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 29 |
| 259 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quân Uy (Jun Wei), huyện Ngũ Hoa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 260 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Trình Giang (Cheng Jiang), Mai Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 261 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Thành Đông (Cheng Dong), Mai Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 262 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Tống Khẩu (Song Kou), Mai Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 263 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Đại Bình (Da Ping), Mai Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 264 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Gia Đỉnh (Jia Ding), Mai Huyện | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 265 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Đồng Bàn (Tong Pan), Mai Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 266 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Long Văn (Long Wen), Mai Huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 267 | Quảng Đông | Công ty TNHH nhà máy xi măng Kiến Thiết (Jian She), Mai Châu | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 268 | Quảng Đông | nhà máy xi măng Thạch Phiến (Shi Shan), Mai Huyện | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 269 | Quảng Đông | nhà máy xi măng Đào Nghiêu (Tao Yao), Mai Huyện | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 270 | Quảng Đông | nhà máy xi măng Tống Khẩu (Song Kou), thành phố Sán Đầu | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 271 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Vĩnh Niên (Yong Nian), Mai Châu | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.86\*10m | 27 |
| 272 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Hàn Giang (Han Jiang), Mai Châu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 273 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Tề Xương (Qi Chang), Hưng Ninh, Mai Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 274 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Hưng nghiệp (Xing Ye), Hưng Ninh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 275 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cảng Thái (Gang Tai), Hưng Ninh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 276 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Đông Nam, Mai Huyện | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 40 |
| 277 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng số 1, Bạch Độ (Bai Du), Mai Huyện | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 278 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Hoa Sơn, Mai Châu | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 40 |
| 279 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng số 2Nam Sơn (Nan Shan), thành phố Anh Đức | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 280 | Quảng Đông | Nhà máy clinker Nam Cảng (Nan Bu), thành phố Anh Đức (Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Vinh Đạt (Rong Da), thành phố Anh Đức | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 281 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Vọng Cảng (Wang Bu), thành phố Anh Đức (Công ty TNHH thương mại vật liệu xây dựng Vinh Đạt (Rong Da), thành phố Anh Đức | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 282 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Tân Tinh (Xin Xing), huyện Liên Nam | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 283 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Đông Nghiệp (Dong Ye), thành phố Liên Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 284 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Hồng Đạt (Hong Da), thị xã Khai Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 285 | Quảng Đông | Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Thành Huy (Cheng Hui), thị xã Khai Bình | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 40 |
| 286 | Quảng Đông | Công ty TNHH công nghiệp Diệu Tuyên (Yao Xuan), thị xã Khai Bình | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 287 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Xích Nhất, thị xã Khai Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 288 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ngưu Nhị (Niu Er), thị xã Khai Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 289 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Kim Nguyên (Jin Yuan), Thâm Tỉnh (Shen Jing), thị xã Đài Sơn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 19 |
| 290 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ân Đinh (En Ting), thị xã Ân Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 291 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Panda, thị xã Ân Bình | 04 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 40 |
| 292 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Ân Châu (En Zhou), thị xã Ân Bình (Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hồng Lực (Hong Li), thị xã Ân Bình) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 293 | Quảng Đông | Nhà máy vật liệu xây dựng Kim Sa (Jin Sha), thị xã Ân Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 294 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi măng Kim Thạch Tháp (Jin Shi Ta), thị xã Ân Bình (Nhà máy xi măng Sa Hồ (Sha Hu), thị xã Ân Bình | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 20 |
| 295 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Việt Hải (Yue Hai), thị xã Ân Bình | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 296 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Long (Jin Long), thị xã Ân Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 297 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Tiền (Jin Qian), thị xã Ân Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 298 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Ân Đình (En Ting), thị xã Ân Bình (Khu II), (Nhà máy xi măng số 3 khu II, thị xã Ân Bình) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 299 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quảng Hồng (Guang Hong), thị xã Khai Bình | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 300 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Hoắc Phong (Huo Feng), huyện Long Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 301 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Tra Thành (Cha Cheng), thành phố Hà Nguyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 302 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Húc Nhật (Xu Ri), huyện Hòa Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 303 | Quảng Đông | Công ty TNHH công nghiệp vật liệu xây dựng Kim Hồng (Jin Hong), thành phố Trạm Giang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 304 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Dung Tinh (Rong Xing), thị trấn Hà Thần (He Chun), thành phố Trạm Giang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 305 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Tinh Phong (Xing Feng), thành phố Trạm Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 306 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Quần Tinh (Qun Xing), thành phố Trạm Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 307 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tân Hằng Thông (Xin Heng Tong), thành phố Trạm Giang | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 308 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Cát Thành (Ji Cheng), thành phố Trạm Giang (Thạch Thành) | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 309 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Nhà nước Ốc Đảo, Quảng Đông (Công ty TNHH xi măng Ốc Đảo, thành phố Trạm Giang | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 310 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Song Kiều (Shuang QIao), thị xã Hóa Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 17 |
| 311 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Dược Tiến (Yue Jin), thị xã Tín Nghi | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m  02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 312 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Cao Phong (Gao Feng), thị xã Cao Châu (Công ty TNHH xi măng Cán Giang (Gan Jiang), thị xã Cao Châu) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 313 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Thiên Kiều (Tian Qiao), thành phố Mậu Danh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 314 | Quảng Đông | Nhà máy xi măng Xuân Đàm (Chun Tan) Công ty TNHH sản xuất xi măng Xuân Đàm, Quảng Đông | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 30 |
| 315 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Kim Nhạn (Jin Yan), Mai Huyện | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 25 |
| 316 | Quảng Đông | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Huy (Jin Hui), Mai Huyện | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 317 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Đồng Bàn (Tong Pan), Mai Huyện (Trạm nghiền Nhạn Dương) | 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m | 15 |
| 318 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Hoa Nhuận (Hua Run) | 02 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*13m | 30 |
| 319 | Quảng Đông | Công ty TNHH xi măng Tân Vạn Tinh (Xin Wan Xing), thị trấn Lê Đường | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 15 |
| 320 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Hán Bang (Han Bang), Mã Sơn, Quảng Tây | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 321 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Võ Cảng (Wu Gang), huyện Vũ Minh, Nam Ninh, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ2.5\*10m  01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*6.5m | 6 |
| 322 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Bối Giang (Bei Jiang), Huyện tự trị dân tộc Miêu Dung Thủy | 02 lò nung trục đứng Φ3.2\*11m  02 máy nghiền thô Φ2.2\*7m | 24 |
| 323 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Thất Tinh (Qi Xing), Vạn Đức, huyện Dung An | 01 lò nung trục đứng Φ3.6\*10m  01 máy nghiền thô Φ2.2\*7m | 16 |
| 324 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Thần Long (Shen Long), Dung An, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m  01 máy nghiền thô Φ2.2\*6.5m | 8.8 |
| 325 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Tương Tháp (Xiang Ta), Toàn Châu, Quảng Tây | 02 lò nung trục đứng Φ3\*10m  01 máy nghiền thô Φ2.2\*6.5m  01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*6.5m  01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*11m | 20 |
| 326 | Quảng Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Phúc Tinh (Fu Xing), thị xã Sầm Khê, Quảng Tây | 02 lò nung trục đứng Φ2.9\*10m  04 máy xay Φ2.2\*6.5m | 16 |
| 327 | Quảng Tây | Công ty TNHH sản xuất xi măng Hợp Hòa Hưng (He He Xing), Bắc Hải | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*12m  02 bộ máy nghiền bột Φ1.83\*7m  01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 328 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Núi Bồ Kiều, Lạc Dân, huyện Phố Bắc, Quảng Tây (Khu sản xuất Lạc Kiến | 01 máy nghiền thô Φ2.2\*6.5m; 01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*6.5m; 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 8.8 |
| 329 | Quảng Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hoàng Cung (Hoang Gong), Ngọc Lâm (Nhà máy xi măng số 1 Ngọc Lâm | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11.5m | 10 |
| 330 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Tây Thần (Xi Shen), thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 331 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Thần Thông (Shen Tong), thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 lò quay Φ2.5\*42m | 20 |
| 332 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng số 3, thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7.0m | 10 |
| 333 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng số 4, thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m | 10 |
| 334 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng số 8, thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 335 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Vinh Hoa (Rong Hua), thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7.0m | 10 |
| 336 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng thủy điện số 2, thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 10 |
| 337 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Hổ Uy (Hu Wei), thị xã Bắc Lưu, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 338 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Hằng Hưng (Heng Xing), huyện Dung, QUảng Tây | 02 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*7m | 17.6 |
| 339 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng cacbua huyện Dung, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; 01 bộ máy nghiền bột Φ2.2\*6.5m | 8.8 |
| 340 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Thạch Nam (Shi Nan), Ngọc Lâm | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; 01 lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 18.8 |
| 341 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Đông Nam (Dong Nan), Ngọc Lâm, Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 342 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng Quỳ Sơn, Ngọc Lâm | 01 lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 343 | Quảng Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Viện Thái (Yuan Tai), Ngọc Lâm, Quảng Tây | 04 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 04 bộ máy nghiền bột Φ2.4\*7m | 40 |
| 344 | Quảng Tây | Công ty TNHH Cổ phần Long Châu (Long Zhu), Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 345 | Quảng Tây | Nhà máy xi măng số 2 Huyện Lục Xuyên, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây | 01 lò nung trục đứng Φ3\*12m | 10 |
| 346 | Quảng Tây | Công ty TNHH công nghiệp Hâm Thăng (Xin Sheng), huyện Đức Bảo | 01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*6.5m | 10 |
| 347 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Triết Bồ (Zhe Pu), huyện Tĩnh Tây | 01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*10m | 15 |
| 348 | Quảng Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng chọn quặng Nhã Sơn (Ya Shan), Huyện tự trị dân tộc Mao Nam Hoàn Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*10.5m; | 10 |
| 349 | Quảng Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiên Phong (Xian Feng), thành phố Sùng Tả | 01 lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 10 |
| 350 | Quảng Tây | Nha máy xi măng Tả Giang (Zuo Jiang), Quảng Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*11m; | 8.8 |
| 351 | Quảng Tây | Công ty TNHH công nghiệp xi măng Ngũ Uy (Wu Wei), Tả Giang | 02 lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 17.6 |
| 352 | Quảng Tây | Công ty TNHH xi măng Đức Thiên (De Tian), Đại Tân | 01 lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 8.8 |
| 353 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Thạch Môn (Shi Men), thành phố Giang Tân, Trùng Khánh | 01 lò nung trục đứng Φ3.6\*12m | 16 |
| 354 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Tiểu Tam Hiệp (Xiao San Xia), huyện Vu Sơn | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.75\*10m; | 16 |
| 355 | Trùng Khánh | Nhà máy xi măng Hưng Hoa (Xing Hua), huyện Điếm Giang, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*11m; | 12 |
| 356 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Ngư Tuyền (Yu Quan), huyện Vân Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; | 10 |
| 357 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Thê Hà (Qi Xia), huyện Vân Dương, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; | 10 |
| 358 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Hồng Kỳ (Hong Qi), huyện Vân Dương, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 22 |
| 359 | Trùng Khánh | Công ty TNHH cổ phần xi măng huyện Vân Dương, Trùng Khánh | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 30 |
| 360 | Trùng Khánh | Công ty TNHH xi măng Kỳ Lâm (QI Lin), thành phố Vạn Thịnh, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 361 | Trùng Khánh | Công ty TNHH công nghiệp xi măng Thần Thuẫn, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.5\*12.5m | 25 |
| 362 | Trùng Khánh | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thiên Đống (Tian Dong), huyện Bành Thủy | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 363 | Trùng Khánh | Nhà máy xi măng Văn Phong Vạn Thọ (Wen Feng Wan Shou), thành phố Nam Xuyên, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.8\*12m | 15 |
| 364 | Trùng Khánh | Công ty TNHH công nghiệp vật liệu xây dựng Thiên Mã (Tian Ma), thành phố Nam Xuyên, Trùng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 365 | Trùng Khánh | Nhà máy xi măng Tiên Phong (Xian Feng), thành phố Nam Xuyên, Trùng Khánh (Phân xưởng 1) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 13 |
| 366 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kim Sơn (Jin Shan), huyện Củng, Tứ Xuyên | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; 02 lò nung Φ2.5\*8m ; 01 máy xay Φ2.4\*11m; 01 máy xay Φ2.2\*6.5m; 03 máy xay Φ1.83\*7m | 15 |
| 367 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Trường Không (Chang Kong), Huyện An | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.85\*10.5m; 01 máy nghiền thô Φ1.83\*6.4m; 01 máy nghiền thô Φ2.2\*6.5m; 01 máy nghiền xi măng thô Φ2.2\*6.5m; 01 máy nghiền xi măng thô Φ2.2\*5.5m; | 17.6 |
| 368 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH hóa chất Quế Tường (Gui Xiang), huyện Tỉnh Nghiên, chi nhánh xi măng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.0\*11m; 02 máy nghiền bột Φ2.2\*7m; 01 máy nghiền bột Φ2.6\*11m; | 20 |
| 369 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng thị trấn Tự Cống | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.9\*10m | 21 |
| 370 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kim Tự (Jin Xu), Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m;  01 máy nghiền Φ1.83\*7m;  1 máy nghiền Φ2.2\*7m; | 8 |
| 371 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH phát triển vật liệu xây dựng Minh Tinh (Ming Xing), thị trấn Toại Ninh | 01 máy nghiền bột Φ2.4\*11m; | 15 |
| 372 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Trấn Tây (Zhen Xi), huyện Uy Viễn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 6 |
| 373 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Hoàng Kinh (Huang Jing), huyện Uy Viễn, tỉnh Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; 01 máy nghiền Φ1.83\*7m | 12 |
| 374 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng vật liệu xây dựng Dương An (Yang An), thành phố Giản Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*8m; 01 máy nghiền bột Φ3\*11m; 02 máy nghiền bột Φ1.83\*7m; 02 máy nghiền Φ2.2\*7m | 16 |
| 375 | Tứ Xuyên | Nhà máy xi măng Ngũ Châu (Wu Zhou), thành phố Giản Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m;  01 máy nghiền bột Φ1.83\*7m;  01 máy nghiền bột Φ2.4\*8m;  01 máy nghiền bột Φ2.4\*8.5m | 38 |
| 376 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lâm Đại (Lin Da), huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất xi măng lò nung trục đứng Φ2.5m | 6 |
| 377 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hưởng Thạch (Xiang Shi), huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất xi măng lò nung trục đứng Φ2.5m; 01 máy nghiền Φ1.83\*7m; 01 máy xay Φ2.2\*7.5m | 6 |
| 378 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cổ Vũ (Gu Yu), huyện Long Xương, tỉnh Tứ Xuyên | 02 dây chuyền sản xuất xi măng lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 20 |
| 379 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Minh Dương (Ming Yang), huyện Nhân Thọ, tỉnh Tứ Xuyên | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*13m | 25 |
| 380 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Thạch Long (Shi Long), huyện Tỉnh Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên | 01 lò nung trục đứng Φ3.2\*9.6m; 01 lò nung Φ3.2\*10m ; 02 máy nghiền Φ1.83\*7m; 02 máy nghiền Φ2.2\*7.5m; 01 máy nghiền Φ2.4\*13m | 24 |
| 381 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kim Kiếm (Jin Jian), huyện Cao, tỉnh Tứ Xuyên | 01 máy nghiền thô Φ1.83\*7m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*8.5m;  01 máy xay xi măng Φ2.2\*7.5m | 6 |
| 382 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Nhung Cao (Rong Gao), huyện Cao, tỉnh Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất xi măng lò nung trục đứng Φ3.5\*11m | 10 |
| 383 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măngTrường Vận (Chang Yun), huyện Ninh Nam, Châu tự trị dân tộc Di Lương Sơn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.5\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 20 |
| 384 | Tứ Xuyên | Nhà máy xi măng Hưng Hoa, thành phố Nga Mi Sơn | 01 máy nghiền bột Φ2.4\*10m | 15 |
| 385 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Quảng Hồng (Guang Hong), tỉnh Tứ Xuyên | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m; 04 máy xay Φ2.2\*6.5m; 01 máy xay Φ2.6\*13m | 24 |
| 386 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng đặc chủng Quảng Vọng Thiên Đài (Guang Wang Tian Tai), thị trấn Quảng Nguyên, Tứ Xuyên | 01 lò quay phương pháp khô thế hệ mới Φ2.5\*42m; 01 lò quay phương pháp khô thế hệ mới Φ2.8\*42m | 10 |
| 387 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hưng Long (Xing Long), huyện Tư Trung, Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 12 |
| 388 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Việt Khê (Yue Xi), huyện Uy Viễn | 01 lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 máy xay Φ2.2\*7m | 10 |
| 389 | Tứ Xuyên | Nhà máy xi măng Giao Thông (Jiao Tong), thị trấn Nội Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*8.5m, trong đó bao gồm 01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*2.5m; 01 máy xay Φ1.83\*7.5m | 6 |
| 390 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Hồng Hòa (Hong He), huyện Tư Trung, Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10.5m | 12 |
| 391 | Tứ Xuyên | Nhà máy xi măng Vịnh Tất Thụ (Qi Shu Wan), huyện Tỉnh Nghiên, tỉnh Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 02 máy nghiền bột Φ2.2\*7.5m; 01 máy nghiền bột Φ2.4\*7m; | 20 |
| 392 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng than Tứ Xuyên, thị xã Hoa Dinh | 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp khô hệ thống tháp trao đổi nhiệt Φ3\*48m; 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp khô lò điện phân Φ2.6\*40m | 15 |
| 393 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kim Câu (Jin Gou), huyện Vinh | 01 lò đứng cơ giới hóa Φ3.2\*12m; 02 máy xay Φ2.2\*7.5m | 10 |
| 394 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH sản xuất xi măng Đằng Long (Teng Long), huyện Bình Vũ | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*8m; 01 máy nghiền thô Φ2.2\*6.5m; 01 máy nghiền xi măng Φ2.2\*6.5m | 6 |
| 395 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH công nghiệp Phúc Nguyên (FU Yuan), thành phố Đạt Châu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m | 20 |
| 396 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng bắc Đầu (Bei Tou), thị trấn Tự Cống | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 6 |
| 397 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Hồng Phúc, thị trấn Tự Cống | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2\*50m | 20 |
| 398 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng đặc chủng Thiên Nguyên (Tian Yuan), thị trấn Nghi Tân | 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp ướt Φ4.6\*150m; 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp ướt Φ4\*150m; 02 máy nghiền bột Φ3.8\*13m | 70 |
| 399 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kinh Châu (Qing Zhou), Huyện tự trị người Di Mã Biên | 01lò nung trục đứng Φ2.8\*10m; 01 máy nghiền thô Φ1.83\*7m, 01 dây chuyền sản xuất clinker | 7 |
| 400 | Tứ Xuyên | Nhà máy xi măng Kỳ Long (Qi Long), huyện Đại Anh | 02 máy nghiền bột Φ2.2\*7m, 02 dây chuyền sản xuất phụ trợ | 20 |
| 401 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tự Cường, huyện Tự Vĩnh, Lô Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.2\*12m; 01 máy nghiền bột Φ2.4\*13m, 01 máy nghiền thô Φ2.4\*8m | 20 |
| 402 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Trường Phát, Hậu Sơn, Lô Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; 01 máy nghiền thô Φ1.83\*7.5m; 01 máy nghiền clinker Φ2.2\*7.5m, | 10 |
| 403 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Kiến Bảo (Jian Bao), Uông Dương, huyện Nhân Thọ | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m; 01 máy nghiền bột xi măng Φ3.2\*12m | 24 |
| 404 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH vật liệu xây dựng kiến trúc Châu Sơn (Zhou Shan) Lô Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m; 01 máy nghiền thô Φ2.2\*7.5m; 01 máy nghiền xi măng Φ2.4\*11m | 12 |
| 405 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Tự Hồng, huyện Tự Vĩnh | 01 máy nghiền Φ1.83\*7m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m; 01 máy nghiền Φ2.4\*11m, | 12 |
| 406 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Gia Lực (Jia Li) huyện Lạc Chí, Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; | 20 |
| 407 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng đặc chủng thị trấn Nãi Thác, Tứ Xuyên | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*10m; | 12 |
| 408 | Tứ Xuyên | Công ty TNHH xi măng Phú Giang (Fu Jiang), huyện Phú Thuận | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*10m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.4\*10m; | 20 |
| 409 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Tử Giang, Khai Dương, Quý Châu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 410 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Quang Huy, huyện Tức Phong, Tức Phong | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; | 10 |
| 411 | Quý Châu | Công ty TNHH sản xuất xi măng Du Hâm (Yu Xin) huyện Tu Văn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; | 10 |
| 412 | Quý Châu | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Lợi Nhĩ (Li Er), Quý Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; | 10 |
| 413 | Quý Châu | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Cửu Trường (Jiu Chang), Quý Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.8\*11m | 28 |
| 414 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Lân Sơn (Lin Shan) Quý Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 20 |
| 415 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Sư tử Sơn (Shi ZI Shan), Hoa Khê (Hua Xi), Quý Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m | 16 |
| 416 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Kim Long, Quý Dương | 03 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 30 |
| 417 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Áp Khê Thăng Hoa (Ya Xi Sheng Hua), huyện Tuân Nghĩa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 418 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Du Hồng, Huyện tự trị dân tộc Ngật Lão và dân tộc Miêu Đạo Chân | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 419 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Quý Su (Gui Shi), huyện Đồng Tử, tỉnh Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m | 16 |
| 420 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Việt Long (Yue Long), huyện Tuân Nghĩa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*10m | 15 |
| 421 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Sông Long Khẩu, huyện Đồng Tử, tỉnh Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 10 |
| 422 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Xích Thủy | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 6 |
| 423 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Quần Phong (Qun Feng), huyện Đồng Tử | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 10 |
| 424 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Truyền Tiên (Chuan Xian), huyện tự trị dân tộc Bố Y Trấn Ninh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.5\*10m | 15 |
| 425 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Quảng Bình (Guang Ping), huyện Bình Bá, Quý Châu | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 426 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Tây Nam, Huyện tự trị Quan Lĩnh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*12m | 10 |
| 427 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Minh Đạt (Ming Da), huyện Phổ Định | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 20 |
| 428 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Bổ Lang (Bu Lang) huyện Phổ Định | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 429 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Kim Giang (jin Jiang), huyện tự trị Tam Đô | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*10m | 16 |
| 430 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Ung An (Weng An), tỉnh QUý Châu, tập đoàn Bồ Phong (Pu Feng), Triết Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.3\*12.5m | 15 |
| 431 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Vạn An, Quảng Thuận (Guang Shun), huyện Trường Thuận | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*8m | 6 |
| 432 | Quý Châu | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Kim Ngưu (Jin Niu), huyện Đài Giang, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.8\*11m | 18 |
| 433 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng vật liệu xây dựng Hoa Tân (hua Xin), huyện Lê Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.6\*10m | 6 |
| 434 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Bồ Giang, huyện Cẩm Bình | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*11m | 8 |
| 435 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Chiết Phong (Zhe feng), Đồng Nhân | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.5\*12m | 15 |
| 436 | Quý Châu | Nhà máy xi măng huyện Tư Nam, tỉnh Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11.5m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*10m | 22 |
| 437 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Phạn Tĩnh Sơn (Fan Jing Shan), huyện Giang Khẩu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*9.5m | 16 |
| 438 | Quý Châu | Nhà máy xi măng chì huyện Duyên Hà | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 439 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Tuệ An (Sui An) | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*10.6m | 10 |
| 440 | Quý Châu | Công ty TNHH phát triển tài nguyên Cửu Động Thiên (Jiu Dong Tian), huyện Đại Phương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 8 |
| 441 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Sơn Bà (Shan Ba), huyện Đại Phương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 8 |
| 442 | Quý Châu | Nhà máy xi măng số 1, huyện Đại Phương | 01 dây chuyền lò quay phương pháp khô có thiết bị precalcine Φ3\*46m | 30 |
| 443 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Trung Hưng (ZHong Xing), huyện Kim Sa | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 8 |
| 444 | Quý Châu | Nhà máy xi măng huyện Hách Chương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 6 |
| 445 | Quý Châu | Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi măng Thảo Hải (Zao Hai), huyện Uy Ninh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 446 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Hằng Phong, huyện Uy Ninh | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 12 |
| 447 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Hân Liên (Xin Lian), huyện Chức Kim, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m; 01 *dây chuyền sản xuất* theo phương pháp *ướt* Φ3\*88m | 16 |
| 448 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Trúc Hoa, đặc khu Lục Chi, Xưởng 1 | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 449 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Lục Bàn Thủy, tập đoàn Cục 5 sắt thép Trung Quốc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 450 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Hồng Quả, Lục Bàn Thủy | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*9.6m | 8 |
| 451 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Hưng Du (Xing Yu), khu phát triển kinh tế ĐỈnh Hiệu, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 452 | Quý Châu | Công ty TNHH thương mại Quý Long, khu phát triển kinh tế ĐỈnh Hiệu, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 453 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Nam hạ (Nan Xia), khu phát triển kinh tế ĐỈnh Hiệu, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 454 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Minh Hâm (Ming Xin), huyện Vọng Mô | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.5\*10m | 6 |
| 455 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Bàn Giang (Pan Jiang), huyện Tình Long, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m, 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.4\*11.5m | 35 |
| 456 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Hưng Nguyên (Xing Yuan), huyện An Long | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.84\*10m | 8 |
| 457 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hâm Hoa (Xin Hua), huyện An Long, tỉnh Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 458 | Quý Châu | Nhà máy xi măng đá Hoa Sen, Phổ An, tỉnh Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*11m | 8 |
| 459 | Quý Châu | Công ty TNHH công nghiệp Đông Phương, huyện Thanh Trấn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 460 | Quý Châu | Nhà máy xi măng Miêu Lĩnh (Miao Linh) Công ty TNHH xi măng Thác Bài (Tuo Pai), huyện Kim Sa, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.1\*10m | 10 |
| 461 | Quý Châu | Công ty TNHH xi măng Nhân Đô (Ren Du), huyện Trinh Phong, Quý Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 462 | Vân Nam | Công ty TNHH vật liệu xây dựng đá đặc biệt huyện Diêm Tân | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m | 10 |
| 463 | Vân Nam | Công ty TNHH xi măng Sư Năng, Hồng Hoa, huyện Sư Tông, Vân Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 464 | Vân Nam | Công ty TNHH xi măng Đống Lương, huyện Nguyên Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.2\*11m | 10 |
| 465 | Vân Nam | Nhà máy xi măng A Long (A Long), huyện Nguyên Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.5\*12.5m | 8 |
| 466 | Vân Nam | Công ty TNHH xi măng Cát Hoa (Ji Hua), huyện Trừng Giang | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ4.5\*11m | 19 |
| 467 | Vân Nam | Công ty TNHH sản xuất xi măng Kiệt Dương (Jie Yang), thành phố Ngọc Khê | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 8 |
| 468 | Vân Nam | Nhà máy xi măng Hồng Hoa (Hong Hua), huyện Nghiễn Sơn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8 |
| 469 | Vân Nam | Công ty TNHH xi măng Tập Khiên (Xi Qian), huyện Phượng Khánh | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.8\*42m;  01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 470 | Vân Nam | Công ty TNHH xi măng Diệu Hoa, huyện Vĩnh Nhân | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 8 |
| 471 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Hải Loa (Hai Luo), thành phố Bảo Kê | 03 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.2\*50m | 60 |
| 472 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Xã Hội, Thiểm Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò quay phương pháp khô thế hệ mới có *hệ thống*  *trao đổi nhiệt 5* tầng Φ3.2\*47m | 20 |
| 473 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Đông Hưng (Dong Xing), My huyện | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 474 | Thiểm Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nhạn Môn (Yan Men), huyện Bạch Thủy | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 475 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Thế kỷ mới, huyện Đại Lệ | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 476 | Thiểm Tây | Công ty TNHH sản xuất xi măng huyện Phú Bình, Thiểm Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 12 |
| 477 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Kim Thủy Kiều (Jin Shui Qiao), huyện Hợp Dương, Thiển Tây | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 478 | Thiểm Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng đường Hán Trung (Han Zhong), Thiển Tây | 01 dây chuyền sản xuất xi măng lò quay có *hệ thống*  *trao đổi nhiệt 5* tầng Φ2.8\*45m | 10 |
| 479 | Thiểm Tây | Nhà máy xi măng Bản Kiều (Ban Qiao), huyện Tây Hương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 480 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Tượng Sơn (Xiang Shan), Lạc Dương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 481 | Thiểm Tây | Công ty TNHH xi măng Giao ĐÔng (Jiao Dong), thành phố Hán Trung | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*11m | 10 |
| 482 | Thiểm Tây | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Hán Nguyên (Han Yuan), huyện Hán Âm | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m | 30 |
| 483 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Ngũ Tuyển Sơn (Wu Quan Shan), thành phố Lan Châu | 01 dây chuyền sản xuất lò quay (phương pháp ướt *Carbide Xỉ)* Φ3.1\*78m *; 01 máy nghiền bột* Φ1.83\*7m;  *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*6.5m; *; 01 máy nghiền bột* Φ2.6\*11m; | 20 |
| 484 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Chúng Liên (Zhong Lian), huyện Vĩnh Đăng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*8m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*6.5m; | 10 |
| 485 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Thực Ý (Shi Yi), huyện Vĩnh Đăng | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; *02 máy nghiền bột* Φ2.2\*7.5m; | 12 |
| 486 | Cam Túc | Công ty TNHH xây dựng Kỳ Phong (Qi Feng), thành phố Tửu Tuyền, Cam Túc | 01 lò nung trục đứng Φ3\*10m; *01 máy nghiền thô* Φ2.2\*5.5m; *02 máy nghiền xi măng* Φ2.2\*5.5m | 20 |
| 487 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Tân Lực (Xin Li), huyện Tĩnh Viễn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ2.0\*7.0m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*9.0m | 10 |
| 488 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Quốc Thái (Guo Tai), Cam Túc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng cơ giới hóa Φ3.2\*12m; *01 máy nghiền bột thô* Φ2.2\*7.0m; *01 máy nghiền bột xi măng* Φ2.2\*9.5m | 10 |
| 489 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng đặc chủng Cảnh Thuận (Qing Shun), huyện Cảnh Thái | 01 dây chuyền sản xuất lò đứng cơ giới hóa Φ3.5\*12m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*9m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*11m | 15 |
| 490 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Tân Đặc (Xin Te), Cam Túc | 01 lò quay (lo rỗng) phương pháp khô Φ2.5\*39m; *01 máy nghiền thô* Φ1.5\*6.4m; *01 máy nghiền xi măng* Φ1.83\*6.4m | 5 |
| 491 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng huyện Tinh Đức, Cam Túc | 01 lò đứng Φ3.2\*12m; *01 máy nghiền bi* Φ2.4\*8m; 01 lò quay Φ2.8\*45m, *01 máy nghiền siêu mịn* Φ2.6\*11m; *01 máy nghiền tuần hoàn* Φ3.0\*3.6m | 22 |
| 492 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Thiên Tường (Tian Xiang), thành phố Thiên Thủy | 01 lò đứng Φ3.6\*12m; *01 máy nghiền thô* Φ2.2\*7m | 30 |
| 493 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Dục Phật (Yu Fu), huyện Cam Cốc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; *01 máy nghiền thô* Φ1.83\*7m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*13m | 10 |
| 494 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Cổ Lang Hiệp (Gu Lang Xia), Cam Túc | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.5\*40m; *Hệ thống chuẩn bị nguyên liệu thô* Φ2.2\*6.5m | 10 |
| 495 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Lan Man (Lan Min), huyện Mân | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m; *02 máy nghiền bột* Φ3\*11m | 12 |
| 496 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Thiên Tường (Tian Xiang), thành phố Lũng Nam | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*12m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*7m; *01 máy nghiền bột* Φ2.6\*13m | 12 |
| 497 | Cam Túc | Nhà máy xi măng Nông Khẩn Ẩm Mã (Nong Ken Yin Ma), Cam Túc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; *01 máy nghiền bi* Φ2.2\*6.5m | 10 |
| 498 | Cam Túc | Nhà máy xi măng Bạch Phong (Bai Feng), thành phố Tửu Tuyền | 01 dây chuyền sản xuất lò quay (lò rỗng) Φ3.0\*60m | 10 |
| 499 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Mạc Phong (Mo Feng), huyện Kim Tháp | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*11m; *02 máy nghiền* Φ2.2\*7m | 15 |
| 500 | Cam Túc | Công ty TNHH vật liệu xây dựng hóa chất Tam Cường (San Qiang), thành phố Trương Dịch | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*9m; *05 máy nghiền bột* Φ1.83\*7m | 20 |
| 501 | Cam Túc | Nhà máy xi măng Tam hạp (San Zha), thành phố Trương Dịch | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.5\*11.5m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*9m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*7.5m | 15 |
| 502 | Cam Túc | Nhà máy xin măng Công ty TNHH công nghiệp Sinh Nguyên (Sheng Yuan), huyện Lâm Trạch | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ1.83\*7m | 10 |
| 503 | Cam Túc | Nhà máy xi măng Thanh Tuyền (Qing Quan), huyện Sơn Đan | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*7.5m | 12 |
| 504 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng huyện Sơn Đan, thành phố Trương Dịch | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m; *04 máy nghiền bột* Φ2.2\*6.5m | 20 |
| 505 | Cam Túc | Nhà máy xi măng Phúc Lợi (Fu Li), huyện Sơn Đan, tỉnh Cam Túc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.8\*11m; *03 máy nghiền bột* Φ2.4\*10.5m; *01 máy nghiền bột* Φ1.83\*7m | 28 |
| 506 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Thạch Yến (Shi Yan), huyện Sơn Đan | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*7.5m; *01 máy nghiền bột* Φ1.83\*6.5m | 12 |
| 507 | Cam Túc | Công ty TNHH xi măng Không Động (Kong Dong), thành phố Bình Lương | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*12m; *02 máy nghiền bột* Φ2.4\*12m | 16 |
| 508 | Thanh Hải | Công ty TNHH xi măng Hồ Thanh Hải (Qing Hai Hu), Thanh Hải | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3\*85m | 10 |
| 509 | Ninh Hạ | Công ty TNHH xi măng Long Phong (Long Feng), huyên Long Đức | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 10 |
| 510 | Ninh Hạ | Công ty TNHH xi măng Minh Thành (Ming Cheng), Ninh Hạ | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.5\*42m | 10 |
| 511 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Thiên Sơn (Tian Shan), địa khu *Thổ Lỗ Phiên (*Turfan)*, chi nhánh* Thiện Thiện | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.0/2.5\*45m; *01 máy nghiền bột* Φ2.4\*7m; *01 máy nghiền bột* Φ2.2\*5.5m | 5 |
| 512 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Bác lan (Bo Lan), thành phố Bác Lạc, Tân Cương | 01 dây chuyền sản xuất lò quay và máy nghiền bột đồng bộ Φ2.8\*55m | 10 |
| 513 | Tân Cương | Công ty TNHH cổ phần xi măng Thiên Sơn (Tian Shan), Tân Cương | - Lò nung xi măng:  01 lò rỗng Φ3\*3.5\*60m; 01 lò rỗng Φ3.0\*60m; 01 lò phân hủy Φ3.0\*45m;  - máy nghiền xi măng: *01 máy nghiền* Φ2.4\*13m; *01 máy nghiền* Φ3.0\*9m; *01 máy nghiền* Φ2.2\*7m; *01 máy nghiền* Φ2.2\*7m; *01 máy nghiền* Φ2.4\*8m; *01 máy nghiền* Φ2.4\*8m; *01 máy nghiền* Φ3.0\*9m; *01 máy nghiền* Φ3.2\*13m; *01 máy nghiền* Φ3.0\*11m;  - Máy nghiền than: *01 máy nghiền* Φ1.83\*3.05m; *01 máy nghiền* Φ2.2\*4.4m;  - Máy nghiền thô: *01 máy nghiền* Φ3.0\*10m; *01 máy nghiền* Φ3.0\*9m; | 45 |
| 514 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Long Cơ (Long Ji), huyện Yarkand | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m; *02 máy nghiền* Φ2.4\*7.5m | 12 |
| 515 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Hằng Xương (Heng Chang), thành phố Ô Tô | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.5\*45m | 10 |
| 516 | Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng xi măng Tân Lan (Xin Lan), thành phố Thạch Hà Tử | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.6\*13m | 15 |
| 517 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Ngọc Sơn (Yu Shan), thị trấn Đỗ Ngõa, huyện Bì Sơn | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*10m | 10 |
| 518 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Muztagata Sơn, huyện Lạp Phổ | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m | 20 |
| 519 | Tân Cương | Nhà máy xi măng đặc chủng, Công ty TNHH xi măng Đồn Hà (Dun He), Tân Cương | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.7\*40m; 05 dây chuyền sản xuất xi măng: Φ2.4\*12m, Φ2.4\*8m, Φ3.0\*9m, Φ3.0\*11m, Φ3.5\*11.5m; 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ4\*80m; 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ3.6\*74m; 01 dây chuyền sản xuất nghiền xi măng Φ3\*11m; 01 dây chuyền sản xuất nghiền thô Φ3.2\*9m; 01 dây chuyền sản xuất nghiền thô Φ4\*8m | 44 |
| 520 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Phú Uẩn (Fu Yun), Đồn Hà (Dun He), Tân Cương | 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.5\*44m | 10 |
| 521 | Tân Cương | Công ty TNHH xi măng Quảng Lâm (Guang Lin), huyện Ni Lặc Khắc | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.2\*11m | 10 |
| 522 | Binh đoàn Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Thiên Cơ (Tian Ji), sư đoàn 2 | 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.8\*10m | 8 |
| 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3.0\*10m | 10 |
| 01 dây chuyền sản xuất lò quay Φ2.5\*42m | 10 |
| *03 máy nghiền bột* Φ2.2\*6.5m | 27 |
| *01 máy nghiền thô* Φ2.2\*7.5m | 18 |
| 523 | Binh đoàn Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Tiền Hải (Qian Hai), thành phố Đồ Mộc Thư Khắc (Tumxuk) | 01 dây chuyền lò nung phân giải ngoài Φ3.0/2.5\*45m | 20 |
| 524 | Binh đoàn Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nam Cương (Nan Gang), Châu tự trị dân tộc Kazakh Ili | 01 lò nung phân giải ngoài Φ3\*40m; | 8 |
| *01 máy nghiền bột xi măng, nguyên liệu thô* Φ1.83\*7m | 10 |
| *01 máy nghiền bột xi măng, nguyên liệu thô* Φ2.2\*6.5m | 20 |
| 525 | Binh đoàn Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nam Cương (Nan Gang), huyện Chiêu Tô | *01 máy nghiền xi măng* Φ2.2\*6.5m | 10 |
| *01 máy nghiền xi măng* Φ2.2\*7.5m | 10 |
| 526 | Binh đoàn Tân Cương | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Nam Cương (Nan Gang), huyện Bác Lạc | *01 máy nghiền nối tiếp giữa* Φ2.4\*7m và Φ1.83\*7m | 11 |
| *01 máy nghiền mạch kín* Φ2.4\*7m | 10 |
| *01 máy nghiền nối tiếp giữa* Φ2.2\*6.5m và Φ1.83\*6.12m | 9 |
| 527 | Tây Tạng | Công ty Thương mại Công nghiệp Tuyết Liên (Xue Lian), địa khu Xigazê | 02 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ3\*11m; 01 dây chuyền sản xuất lò nung trục đứng Φ2.2\*8m | 20 |

**7. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT RƯỢU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Hà Bắc | Công ty TNHH công nghiệp rượu Ngũ Cô Xuân (Wu Gu Chun), thị xã Hoàng Hoa (Nguyên nhà máy rượu nông xưởng hữu nghị nông xưởng Trung Tiệp Nhà nước | 01 dây chuyền sản xuất rượu 1 vạn tấn/năm:  03 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 10m³ 0.6MPa, 10 bể lên men 145 m³,  01 tháp chưng cất thô hình SB (đường kính 1.4m),  01 tháp chưng cất tinh hình van phao (đường kính 1.2m) và các thiết bị khác tổng cộng 15 thiết bị | 1 |
| 2 | Hà Bắc | Công ty TNHH công nghiệp rượu Thần Long, huyện Ngụy | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3.3 vạn tấn/năm: 04 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 30m³ 0.4MPa, 10 bể lên men 350 m³, 01 tháp chưng cất thô hình S (đường kính 3.5m),  01 tháp chưng cất tinh hình lỗ nghiêng (đường kính 3m) , 01 máy nghiền 15T, 01 máy sấy khí 3T/1 giờ và các thiết bị khác tổng cộng 54 thiết bị | 3.3 |
| 3 | Hà Nam | Công ty TNHH nông sản Cửu Cửu, huyện Bình Dư | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3 vạn tấn/năm, 01 dây chuyền sản xuất rượu 2 vạn tấn/năm: 01bộ thiết bị nghiền, 22 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 50m³, 12 bộ nồi đường hóa 150 m³, 12 bể tách chiết 150 m³, 44 bể lên men 230 m³, 05 tháp chưng cất thô loại 28 tấm, 05 tháp chưng cất tinh hình lỗ nghiêng loại 85 tấm, 04 nồi hơi, 12 bể tích rượu, 01 bộ thiết bị xử lý ô nhiễm nước (Biogas), 01 bột hiết bị kiểm nghiệm và các thiết bị khác tổng cộng 118 bộ | 5 |
| 4 | Giang Tây | Công ty TNHH công nghiệp rượu Hương Khê (Xiang Xi), thành phố Bình Hương | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3 vạn tấn/năm, 10 bể lên men 400 m³, 01 tháp chưng cất thô loại JSP2000×25, 01 tháp chưng cất tinh JFB200×75, 02 máy nghiền mịn loại JFS-112-  40, 03 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 40m³ 2MPa,  và các thiết bị khác tổng cộng 38 bộ | 3 |
| 5 | Giang Tây | Nhà máy rượu Hăng Đạt (Heng Da), thành phố Bình Hương | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3 vạn tấn/năm, 03 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 30m³ 0.4MPa， 9 bể lên men 350 m³, 01 tháp chưng cất thô hình chữ S, 01 tháp chưng cất tinh hình lỗ nghiêng, 01 máy nghiền 15T, 01 máy sấy khí 3T/1 giờ và các thiết bị khác tổng cộng 16 bộ | 3 |
| 6 | Giang Tây | Công ty TNHH rượu Bình Thanh (Ping Qing), thành phố Bình Hương, Giang Tây | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3 vạn tấn/năm, 05 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 33m³ 3.0MPa， 30 bể lên men 100 m³, 01 tháp chưng cất thô loại JFP1800, 01 tháp chưng cất tinh loại JXB1600, và các thiết bị khác tổng cộng 42 bộ | 3 |
| 7 | Thiểm Tây | Công ty TNHH thực phẩm sinh học Khang Đại (Kang Da), huyện Tam Nguyên | 01 tháp chưng cất tinh loại ZL-800, bể lên men 100 m³ và các thiết bị khác tổng cộng 68 bộ | 4 |
| 8 | Cam Túc | Công ty TNHH sinh hóa Tuyết Nhuận (Xue Run), Cam Túc | 01 dây chuyền sản xuất rượu 3 vạn tấn/năm, 04 thiết bị hồ hóa bằng chưng cất 0.6MPa， 07 bể lên men 400 m³, 01 nồi hấp, Bể enzyme, bể dự phòng hóa lỏng, bể chứa hóa lỏng, máy bơm sữa đặc rượu hóa lỏng, 08 máy làm lạnh 300 m³, 01 tháp chưng cất thô loại JXB1600(B)×86 tấm (đường kính 1600mm), 02 tháp chưng cất tinh loại JXB1600(B)×60 tấm (đường kính 1600mm), 07 nồi hấp loại szl6-1.25-A2, 07 Lò sấy thức ăn chăn nuôi | 3 |

**8. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT MÌ CHÍNH**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại dây chuyền (thiết bị) lạc hậu và số lượng** | **Công xuất (Vạn tấn)** |
| 1 | Sơn Đông | Công ty TNHH Men Phụ Phong (Fu Feng), Sơn Đông | 01 dây chuyền sản xuất mì chính 10 vạn tấn/năm gồm: 14 thiết bị hồ hóa (gồm 12 thiết bị 12m³ 0.3-0.6MPa nhiệt độ cao, 2 thiết bị 5m³ 0.3-0.6MPa nhiệt độ thấp); 27 bể lên men (gồm 3 bể 250 m³, 24 bể 150 m³); 14 bể kết tinh (gồm 4 bể 30 m³, 10 bể 15 m³); 11 máy nén khí (gồm 5 máy 40 m³, 6 máy 80 m³); 4 máy làm lạnh (gồm 2 máy 750.000 kcal, 2 máy 1.000.000 kcal); 01 nồi hấp 75T và các thiết bị khác tổng cộng 70 thiết bị | 10 |
| 2 | Hà Nam | Công ty TNHH cổ phần mì chính Hoa Sen (Lian Hua), Hà Nam | 01 dây chuyền sản xuất mì chính 8 vạn tấn/năm gồm:  15 bể lên men 200 m³, 30 bể đường hóa 100 m³, 37 bể đẳng điện 80m³, 8 bể giống 16m³, 18 bể tẩy trắng 18 m³, 18 bể kết tinh 12 m³, 13 máy li tâm và 593 thiết bị hỗ trợ khác | 8 |
| 3 | Ninh Hạ | Công ty TNHH công trình sinh học Vạn Thắng, NInh Hạ | 01 dây chuyền sản xuất mì chính 4 vạn tấn/năm gồm:  7 bể lên men 350 m³, 9 bể kết tinh 200 m³, 2 máy làm lạnh, 3 nồi hơi 6t/h, 1 máy cô đặc 30t/3 nồi, 1 máy cô đặc 30t/4 nồi, 01 máy cô đặc 10t/4 nồi, 2 bể rửa trao đổi hạt tinh thể 50m³ và các thiết bị khác tổng cộng 973 thiết bị | 4 |

**9. DOANH NGHIỆP TRONG LĨNH VỰC SẢN XUẤT AXIT CITRIC**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tỉnh/Thành phố** | **Tên doanh nghiệp** | **Loại hình và số lượng dây chuyền (thiết bị) lạc hậu** | **Công suất (Vạn tấn)** |
| 1 | Sơn Đông | Công ty TNHH axit citric Hồng Đức, huyện Cử, Sơn Đông | 01 dây chuyền sản xuất axit citric: 06 thiết bị hồ hóa bằng nấu hấp 20m³ 03MPa, 26 bể lên men 115 m³, 11 bể hạt giống 10 m³, 24 bể kết tinh 3m³, 35 bể kết tinh 2 m³, 4 bể kết tinh 6.3 m³, 12 máy nén khí, 4 máy làm lạnh…, thiết bị dây chuyền sản xuất tổng cộng 122 thiết bị | 4 |
| 2 | Hồ Nam | Công ty TNHH hóa chất sinh học Thịnh Hải (Sheng Hai), Trường Sa | 02 dây chuyền sản xuất axit citric: 03 thiết bị hồ hóa bằng nấu hấp 5 tấn/1 giờ 0.8 MPa, 14 bể lên men 100 m³, 30 bể kết tinh 2m³, 10 máy nén khí, 1 máy làm lạnh…, 02 nồi hơi và các thiết bị khác | 3 |