**Phụ lục 4**

**Danh sách đặt tên các tuyến đường tại huyện Cẩm Xuyên**

**1. Thị trấn Cẩm Xuyên**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Quy hoạch** | **Đặt tên** |
| **Chiều dài (km)** | **Chiều rộng (m)** |
|  | QL1ATừ km 252+700 tiếp giáp xã Cẩm Huy) | Km 528+300 giáp tiếp giáp xã Cẩm Hưng | 2,6 km | 24 | **Hà Huy Tập** |
|  | Giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Trường cấp III xã Cẩm Thăng | 1,6 km | 20 | **Thiên Cầm** |
|  | Cầu hội mới giáp đường Phan Đình Giót | Giáp xã Cẩm Huy | 3,05km | 10 | **Nguyễn Biên** |
|  | Tiếp giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Tiêp giáp xã Cẩm Thăng | 1,5km | 7 | **Nguyễn Đình Liễn** |
|  | Tiếp giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Tiếp giáp kênh N2 xã Cẩm Quan | 1,7km | 8 | **Phan Đình Giót** |
|  | Tiếp giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Đến đường Nguyễn Biên | 1,3km | 9 | **Phạm Lê Đức** |
|  | Tiếp giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Là ranh giới 2 xã Cẩm Huy và Cẩm Thăng | 2,1km | 6 | **Ngô Mây** |
|  | Tiếp giáp đường Hà Huy Tập (QL 1A cũ) | Giáp đường Nguyễn Đình Liễn | 1,56km | 8 | **Nguyễn Đăng Minh** |
|  | Quốc Lộ 1 A | Phan Đình Giót | 800m | 8 | **Trần Muông** |
|  | Quốc Lộ 1 A | Ngã ba đường Phan Đình Giót, (đường cứu hộ) | 1,5km | 20 | **Lê Duẫn** |
|  | Tuyến đường kè Phía Bắc sông Hội |  | 1,3km | 10 | **Biện Hoành** |
|  | Tuyến đường kè phía Nam sông hội |  | 1,3km | 9 | **Dương Văn Tào** |
|  | Quốc lộ 1A | Giáp đường Thiên Cầm | 1,3km |  | **Lê Phúc Nhạc** |
|  | Đ. Nguyễn Biên(Điểm đầu nhà ông Hóa) | Nhà a Kiên Tổ 6 vào trang trại chăn nuôi | 2Km | 6 | **Cẩm Vân** |
|  | Đường Nguyễn BiênTrung đoàn 841 giao đường Nguyễn Biên | Giáp xã Cẩm Thăng | 1,2km | 5 | **Nguyễn Sơn** |
|  | Đường Nguyễn Biên(Điểm đầu cổng chào tổ dân phố 15) | Nhà cô Hải TDP 6, Đường Nguyễn Đình Liễn | 550 | 5 | **Giếng Vàng** |
|  | ĐườngNguyễn Biên (Điểm đầu cổng chào TDP 2) | Nhà Anh Công Tổ 2 | 1km | 7 | **Ngô Thị Ngọc Giao** |
|  | Đường Nguyễn Biên (Điểm đầu nhà Anh Quý ) | Nhà Anh Ánh Định | 800 | 6 | **Cẩm Bào** |
|  | Đường phan Đình Gót (Nhà chị Quý) | Đường phan Đình Giót (Nhà Ông Thanh) | 600m | 7 | **Võ Phương Trứ** |

 **2. Tại thị trấn Thiên Cầm**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Quy hoạch** | **Đặt tên** |
| **Chiều dài (km)** | **Chiều rộng (m)** |
| 1 | Cầu Nậy | Cầu Vọng | 3,3 | 31 | **Hà Huy Tập** |
| 2 | Quốc lộ 8C (ông Lý) | Quốc lộ 15B | 1,8 | 7 | **Nguyễn Đình Liễn** |
| 3 | Quốc lộ 8C (hội quán Hưng Long) | Nhà ông Sinh | 0,5 | 7 | **Hưng Long** |
| 4 | Quốc lộ 8c | Thôn Đông Khê Cẩm Nam | 1,7 | 29 | **Giải phóng** |
| 5 | Quốc lộ 8c | Quốc lộ 15B | 1,6 | 8 | **Yên Long** |
| 6 | Quốc lộ 8C(nhà Quang Phương) | Đê ngăn mặn | 1,0 | 7 | **Yên Hòa** |
| 7 | Quốc Lộ 8C(Thầy Bằng) | Nhà ông Khanh | 0,7 | 7 | **Yên Hà** |
| 8 | Quốc lộ 8C (Tem Tài) | Quốc lộ 15b | 1,4 | 7 | **Lý Nhật Quang** |
| 9 | Quốc lộ 8C (Nhà ông Vinh) | Quốc lộ 15B | 1,3 | 8 | **Lê Khôi** |
| 10 | Quốc lộ 8C (nhà ông Phúc) | nhà Ông Phúc Bỉnh | 0,85 | 7 | **Đường Nhân Hòa** |
| 11 | Hội quán TDP Nhân Hòa | Đê ngăn mặn | 1,25 | 7 | **Nguyễn Tiến Sầm** |
| 12 | Ngã tư Thiên Cầm |  Nhà ông Trình Minh | 0,9 | 8 | **Minh Hải** |
| 13 | Đường đi Cẩm Nhượng (Di tích Giếng Tàu) | Bà Vòng | 0,5 | 7 | **Giếng Tàu** |
| 14 | Đường đi Cẩm Nhượng (Nhà ông Long Sinh)  | Đê Phúc Long Nhượng | 0,7 | 7 | **Phú Hà** |
| 15 | Ngã tư Thiên Cầm | Nha hàng Hạnh Tám | 1,6 | 31 | **Trần Phú** |
| 16 | Quốc lộ 8c (Nhà bà Thành) | Khách sạn Sông La | 1,0 | 20 | **Kỳ La** |
| 17 | Quốc lộ 15B (Cà phê 567) | Giáp Cẩm Dương | 3,5 | 42 | **Hùng Vương** |
| 18 | Cổng chùa Cầm Sơn | Khách sạn Sông La | 0,6 | 20 | **Hồ Quý Ly** |
| 19 | Quán Tịnh Tý | Khách sạn Sông La | 0,6 | 15 | **Trường Sa** |
| 20 | Nhà anh Tô Đức Lựu | Địa giới xã Cẩm Dương | 2,7 | 18 | **Lê Duẩn** |
| 21 | Quốc lộ 15B | Nhà Thanh Bỉnh | 1,1 | 18 | **Đoàn Kết** |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**