**Phụ lục 5**

**Danh sách các tuyến đường đặt tên tại Thành phố Hà Tĩnh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tuyến đường**  **(Điểm đầu – Điểm cuối)** | **Chiều dài**  **(km)** | **Chiều rộng**  **(m)** | **Đặt tên** |
|  | **Phường Nguyễn Du** |  |  |  |
|  | Giao đường Nguyễn Du, qua đường Lê Ninh đến giao Ngõ 10 đường Nguyễn Du (Ngõ 26, ngõ 13 Xuân Diệu) | 1 | 12 | **Chính Hữu** |
|  | Giao Đại lộ xô viết Nghệ Tĩnh đến giao đường La Sơn Phu Tử | 0,7 | 12 | **Đào Tấn** |
|  | **Phường Trần Phú** |  |  |  |
|  | Từ đường Vũ Quang đến giao Đại lộ xô viết Nghệ Tĩnh | 0,6 | 22 | **Trường chinh** |
|  | Giao đường Vũ Quang đến giao đường Lê Quảng Chí | 0.6 | 15 | **Mạc Đỉnh Chi** |
|  | Đường Hàm Nghi giao đường Vũ Quang (Kênh N19) | 0,74 | 15 | **Lê Quý Đôn** |
|  | **Phường Văn Yên** |  |  |  |
|  | Từ đường Nam Ngạn (Cầu Vồng) đến tuyến đề nghị đặt tên Lê Duy Năng (Theo quy hoạch đến đê Tả Phủ) | 1,2 | 42 | **Phan Bội Châu** |
|  | Từ đường 26/3 đến đường Lê Khôi | 0,7 | 18 | **Lê Duy Năng** |
|  | **Phường Đại Nài** |  |  |  |
|  | Từ đường Hà Huy Tập đến đê Tả sông phủ | 1.04 | 7 | **Đội Cung** |
|  | **Xã Thạch Hưng** |  |  |  |
|  | Giao đường Mai Thúc Loan đến Đê Đồng Môn | 0,82 | 8 | **Kinh Thượng** |
| 10 | Từ giao đường Mai Thúc Loan đến Cầu Đò Hà (đường Hải Thượng kéo dài) | 1,1 | 25 | **Trương Quốc Dụng** |

**ỦY BAN NHÂN DAN TỈNH**