|  |
| --- |
| **PHỤ LỤC** **DANH MỤC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CẦN ĐẶT TÊN MỚI (22 đường)** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tuyến số**  | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Chiều dài (m)** | **Lộ giới (Chỉ giới xây dựng)** |  **Bề rộng** |  | **Kết cấu mặt đường** | **Hệ thống cấp, thoát nước** | **Cáp ngầm** | **Hệ thống chiếu sáng** | **Đề nghị đặt tên** | **Ghi chú** |
| **Nền(m)** | **Mặt(m)** | **BT****XM** | **BTN** | **Lángnhựa** | **Cấp phối** | **Đất** |  |  |  |
| **có**  | **không** | **cao áp** | **hạ thế** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *14* | *15* | *16* | *17* | *18* | *19* | *20* |
| 1 | 1 | Tuệ Tĩnh (Nhà ông: Nguyễn Văn Bá TDP 3) | Huỳnh Thúc Kháng (Nhà ông: Huỳnh Hoàng Quân TDP2) | 300 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 150 | 150 |  |  |  |  |  |  | Phạm Hồng Thái |  |
| 2 | 2 | Nơ Trang Lơng (Ngân Hàng CSXH TDP 2) | Huỳnh Thúc Kháng (Nhà bà: Lê Thị Lài TDP 2) | 225 | 8(1-6-1) |  | 3 | 95 |  |  | 130 |  |  |  |  |  |  | Lê Lai |  |
| 3 | 3 | Nguyễn Tất Thành (Nhà ông: Nguyễn Phú Phi Linh TDP 4) | Lê Thánh Tông (Nhà ông: Phí Ngọc Lầu TDP 4) | 420 | 12(3-6-3) | 6.5 | 3.5 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lê Lợi | Phía đông chợ |
| 4 | 4 | Nguyễn Văn Trỗi (Nhà bà: Hồ Thị Hường TDP4) | Cuối hạ lưu đập Đông Hồ (Giáp đường đi Buôn Wiao A) | 700 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chu Văn An |  |
| 5 | 5 | Nguyễn Tất Thành Km 166 +450 (QL 29, Quán ăn Lữ Gia TDP 5) | Hùng Vương (Cơ sở sắt thép Quốc Dũng, tỉnh lộ 3, TDP 5) | 740 | 12(3-6-3) | 6.5 | 3.5 |  |  | 740 |  |  |  |  |  |  |  | Y Út Niê |  |
| 6 | 6 | Đường Trần Cao Vân ( Nhà ông: Trần Xuân Mỹ TDP 5) | Giáp đường cuối Buôn Wiâo A | 600 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y Linh Niê Kdăm |  |
| 7 | 7 | Nguyễn Tất Thành (QL29) Km 166 +350 (Cây xăng Hiếu An) | Hùng Vương (TL3) MG Hoa Tang Bi | 1000 | 26(5-16-5) |  | 3.5 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | Y Moan Eñuôl | Đường số 5 trong bản đồ quy hoạch |
| 8 | 8 | Nguyễn Tất Thành (QL29) Km 166 + 100 (Cổng chào Văn hóa Buôn Wiao A) | Đường xuống đập Đà Lạt (Giáp đường Hoàng Hoa Thám TDP 7) | 2060 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 | 560 |  | 1000 |  | 500 |  |  |  |  |  | Y Ngông Niê Kdăm |  |
| 9 | 9 | Hùng Vương (TL3) (Trường TH Krông Năng) | Tuyến số 14 (Nhà ông Đỗ Giáo TDP 7) | 300 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  | Ba Tơ |  |
| 10 | 10 | Hùng Vương (TL3) Đại lý Minh số (Cổng chào TDP 7) | Đập Đà Lạt | 710 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 710 |  |  |  |  |  |  |  | Hồ Gíao |  |
| 11 | 11 | Tuyến số 17(Nhà ông Nguyễn Tài Song TDP 7) | Nghĩa địa TDP7,8 | 1210 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 1210 |  |  |  |  |  |  | x | Trường Sa | Đường đội 3 |
| 12 | 12 | Tuyến số 17(Đường Hoàng Hoa Thám (Nhà ông Lê Hồng Vũ TDP 7)) | Hùng Vương (TL3) nhà ông Võ Long Thành TDP 7 | 770 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  | x | Hoàng Sa |  |
| 13 | 13 | Tuyến số 17(Nhà ông Nguyễn Văn Tỵ TDP 7) | Tuyến số 18(Đường Trường Sa (Nhà ông: Võ Thành Tựu TDP 7)) | 650 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 650 |  |  |  |  |  |  | x | Trương Công Định | Đường đội 5 |
| 14 | 14 | Đường Hoàng Sa (Nhà ông Nguyễn Văn Thanh TDP 8) | Đường TL3 Cổng chào TDP 8 | 770 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 770 |  |  |  |  |  |  | x | Hai Bà Trưng |  |
| 15 | 15 | Đường TL3 (Nhà ông: Hồ Liễu TDP 8) | Buôn Kú (giáp đường Trường Sa) | 500 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | x | Nguyễn Công Trứ |  |
| 16 | 16 | Trần Hưng Đạo(Nối dài (Nhà bà: Huỳnh Thị Lan TDP 3) | Buôn Ur (Nhà ông: Y Na Mlô Buôn Ur) | 1700 | 19(5-9-5) | 6.5 | 3.5 |  |  | 1700 |  |  |  |  |  |  |  | Y Ơn |  |
| 17 | 17 | Nguyễn Tất Thành (QL29)Km 166 + 200 (Nhà Y Sếch Buôn Wiao A) | Giáp Trường MG Hoa Tang Bi | 1100 |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  |  |  |  | Ama Pui |  |
| 18 | 18 | Đường Tôn Đức Thăng ( Nhà Lê Doanh) | Giáp lô cao su (vườn ông Thuận) | 320 |  | 6.5 | 3.5 |  |  | 320 |  |  |  |  |  | x |  | Nguyễn Bính |  |
| 19 | 19 | Đường quanh đập Đông Hồ( Sau vườn nhà ông Lượng) | Cuối đường nhựa bờ đập Đông Hồ | 400 |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | Tố Hữu |  |
| 20 | 20 | Ngã ba Trần Phú- Hùng Vương ( Nhà Bác sĩ Hồng) | Tuyến số 23Giáp đường Y Ơn | 400 | 8(1-6-1) |  | 3 |  |  |  | 150 | 250 |  |  |  |  |  | Kim Đồng |  |
| 21 | 21 | Đường 20(nhà ông Đặng Long) | Nhà ông Phan Long Nghi | 400 | 8(1-6-1) |  | 3 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | Hoàng Hoa Thám |  |
| 22 | 22 | Đường Y Út ( đất ông Y Blới) | Cuối đường ( nhà ông Y Rít) | 500 | 8(1-6-1) | 6.5 | 3.5 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  | Nay Phao |  |