|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **THÀNH PHỐ TRÀ VINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**DANH SÁCH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐẶT TÊN**

*(Kèm theo Đề án số ....../ĐA-UBND, ngày ........./......../2023 của UBND thành phố Trà Vinh)*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tuyến đường**  **hiện hữu** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Chiều dài**  **(m)** | **Hiện trạng lòng đường**  **(m)** | **Lộ giới quy hoạch mở rộng (m)** | **Kết cấu mặt đường** | **Tên đường**  **dự kiến đặt mới** |
|  | Nguyễn Đáng (nối dài) | Ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Sóc Thác | 3675 | 6 | 21 | Nhựa | **Nguyễn Đáng** |
|  | Trần Phú (nối dài) | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Văn Kiệt | 365 | 7 | 17 | Nhựa | **Trần Phú** |
|  | Đường vào khu tái định cư phường 1 | Võ Văn Kiệt  (ngã tư Võ Văn Kiệt- Ngô Quốc Trị) | Cuối đường  (giáp D1) | 338 | 7 |  | Nhựa | **Ngô Quốc Trị** |
|  | Lê Văn Tám (nối dài) | Nguyễn Chí Thanh | Đồng Khởi | 365 | 6 | 34 | Nhựa | **Lê Văn Tám** |
|  | Đường D1 | Trương Văn Kỉnh | Ngô Quốc Trị (nối dài) | 424 | 9 | 2 x 2.5 | Nhựa | **Nguyễn Thị Định** |
|  | Đường vào chợ phường 1 | Lê Lợi | Bạch Đằng | 500 | 6 | - | Nhựa | **Lê Lai** |
|  | Đường Đài truyền hình | Lê lợi | Cuối đường (dự kiến đấu nối đường Ngô Quyền nối dài) | 285 | 7 | 2 x 3 | Nhựa | **Trần Văn Long** |
|  | Đường bên hông Sở Nông nghiệp | Phạm Ngũ Lão | Cuối đường (dự kiến đấu nối đường Ngô Quyền nối dài) | 317 | 7 | 1 x 2.5 | Nhựa | **Lưu Hữu Phước** |
|  | Tuyến B | 19/5 | Trương Văn Kỉnh | 407,71 | 6 | 2 x1.5 | Nhựa | **Nguyễn Hữu Tiến** |
|  | Tuyến 2B | Võ Văn Kiệt | Giáp hẻm sau Công viên trung tâm | 488,28 | 6 | 2 x 1.5 |  | **Lâm Văn Vững** |
|  | Đường làng nghề phường 4 | Chu Văn An | Bạch Đằng (Xây lấp xáng cũ) | 1970 | 3.5 - 5 |  | Nhựa | **Lương Định Của** |
|  | Đường trường chuyên | Chu Văn An | Trường Lương Định Của | 590 | 6 |  | Nhựa | **Thủ Khoa Huân** |
|  | Tái định cư p4 | Chu văn An( Đối diện đường làng nghề) | Cuối đường kênh cầu tréo | 346 | 6 |  | Nhựa | **Nguyễn Duy Trinh** |
|  | Hẻm cơ động | Dương Quang Đông | Đường D5 | 290 | 5 |  | Nhựa | **Văn Cao** |
|  | Đường D5 | Đường Hùng Vương | Giáp kênh Điệp Thạch | 1.423 | 6 | - | Nhựa | **Trần Văn Giàu** |
|  | Đường Hẻm số 1 | Vựa cừ tràm 2 Nghĩa | Giáp hẻm | 336,71 | 5.5 - 6 | - | Nhựa | **Trần Quốc Thảo** |
|  | Đường hẻm số 2 | Dương Quang Đông | Hẻm 71 | 841 | 6 | - | Nhựa | **Đặng Thai Mai** |
|  | Đường Đại đội Trinh sát | Võ Nguyên Giáp | Cuối đường  (hướng mở đường nối dài ra đường sau trung tâm hội nghị) | 265 | 5,5 |  | Nhựa | **Trần Văn Khê** |
|  | Đường hậu cần CA tỉnh (hẻm 16) | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Văn Kiệt | 503 | 6 | 2 x 1.5 | Nhựa | **Võ Văn Tần** |
|  | Đường hẻm số 17 (Sau trường Hướng Dương) | Nguyễn Đáng | Giáp đường Hậu cần CA tỉnh) | 426 | 6 | - | Nhựa | **Tôn Thất Tùng** |
|  | Hẻm Agribank  (Khóm 6 - Phường 8) | Lê Văn Tám | Lê Hồng Phong | 552 | 5 |  | Nhựa | **Lê Văn Đẹt**  **(Bảy Hiện)** |
|  | Đường hẻm số 4  (Khóm 8 - Phường 8) | Sơn Vọng | Lê Văn Tám  (trường phường 8A) | 895 | 6 | - | Nhựa | **Huỳnh Văn Quởn (Ba Quởn)** |
|  | Hẻm (Lý Sơn Xây) | Sơn Vọng | Hẻm số 2 Lia’s 16 ( nối Sơn Thông) | 520 | 6-4 |  | Nhựa | **Lâm Sắc** |
|  | Đường số 2  (Khóm 7 - Phường 8) | Đường Sơn Vọng | Giáp chùa Pháp Quang | 838,30 | 6 | - | Nhựa | **Phạm Ngọc Thảo** |
|  | Đường Lias khóm 5, phường 8 | Nguyễn Du (nhà nghỉ Hồng Huỳnh) | Thầy Muôn (giáp QL 60) (có đoạn đal rộng 5m dài 100m) | 520 | 6 | - | Nhựa | **Viễn Châu** |
|  | Đường số 1 | Lê Văn Tám (chợ Lương Hòa) | Giáp đường hẻm số 2 | 536,80 | 6 | - | Nhựa | **Hoàng Quốc Việt** |
| **27.** | Đường hẻm trường Tiểu học (đối diên cổng chùa Điệp Thạch) | Nguyễn Chí Thanh | Đồng Khởi | 392,64 | 5 | - | Nhựa | **Đoàn Công Chánh** |
| **28.** | Đường hẻm trại cưa | Nguyễn Chí Thanh | Đồng Khởi | 284,40 | 5 | - | Nhựa | **Hồ Đức Thắng** |
| **29.** | Đường chợ p9 | Nguyễn Chí Thanh | Cầu TW Đoàn | 900 | 5 |  | Nhựa | **Nguyễn Viết Xuân** |
| **30.** | Đường hẻm đối diện nghĩa địa Điệp Thạch  (Khóm 1 - Phường 9) | Nguyễn Chí Thanh | Đồng Khởi | 285,67 | 5 | - | Nhựa | **Lê Văn Vĩnh** |
| **31.** | Đường hẻm Quận Nhuần  (Khóm 1 - Phường 9) | Nguyễn Chí Thanh | Đồng Khởi | 265,75 | 5 | - | Nhựa | **Lê Thanh Mừng** |
| **32.** | Đường 135  (Khóm 5 - Phường 9) | Lê Văn Tám | Cuối đường (giáp kênh) | 510 | 3,5 | 2 x 1 | Nhựa | **Lâm Phái** |
| **33.** | Đường Huệ Sanh | Cây xăng Phú Hòa | Giáp đường GTNT | 2500 | 3.5 |  | Nhựa | **Nguyễn Thị Ráo** |
| **34** | Đường GTNT | Cầu Sóc ruộng | Trương Văn Kỉnh | 3053 | 3.5 | 1 x2 | Nhựa | **Lê Văn Chữ** |