**Phụ lục 1**

**Danh sách các tuyến đường đặt tên tại thị xã Kỳ Anh**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Quy hoạch** | **Đặt tên** |
| **Chiều dài****(km)** | **Chiều rộng****(m)** |
|  | QL1A (Điểm đầu thị xã) | Đường trục ngang đi Kỳ Hà, Kỳ Ninh | 4,1 | 41 | **Lê Đại Hành** |
|  | Đường trục ngang đi Kỳ Hà, Kỳ Ninh | Ngã tư Vũng Áng | 5 | 50 | **Lê Thánh Tông** |
|  | Ngã tư Vũng Áng | Ngã ba đường đi khu CN Phú Vinh (Liên Phú- Kỳ Liên) | 5 | 52 | **Lê Thái Tổ** |
|  | Ngã ba đường đi khu CN Phú Vinh (Liên Phú- Kỳ Liên) | Ngã ba đường đi TT hành chính Kỳ Phương | 5,2 | 52 | **Quang Trung** |
|  | Ngã ba đường đi TT hành chính Kỳ Phương | Đỉnh đèo con | 3,4 | 52 | **Hoành Sơn** |
|  | QL 1A (ngã 3 Việt Lào) | Giáp Kỳ Tân | 0,52 | 41 | **Việt Lào** |
|  | QL 1A(Kho gạo Lĩnh Lan) | Giáp xã Kỳ Hà | 3 | 36 | **Nguyễn Thị Bích Châu** |
|  | Giáp đường trục ngang đi Kỳ Hà | QL 12 (đường Vũng Áng) | 4,5 | 27 - 60 | **Trần Phú** |
|  | QL12C(TDP Tân Phong) | Giao đường đi cảng Sơn Dương (Kỳ Long) | 4 | 60 | **Hà Huy Tập** |
|  | Ngã tư Vũng Áng | Giáp Quốc lộ 1B | 3,5 | 50 | **Lê Duẩn** |
|  | Ngã tư Vũng Áng | Cảng Vũng Áng | 6,8 | 50 | **Võ Văn Kiệt** |
|  | QL1A (nhà ông Cẩm)(Đối diện đường Nguyễn Thị Bích Châu) | Giáp QL 1B | 2,3 | 36 | **Trần Duệ Tông** |
|  | QL1A (ngã ba Kỳ Long)(Giao đường Lê Lợi) | Đi cảng Sơn Dương | 5,7 | 64 | **Nguyễn Trãi** |
|  | QL 1A(Nhà anh Quang) | Giáp Quốc lộ 1B | 1,8 | 60 | **Hàm Nghi** |
|  | Giao Đường đi Cảng Vũng Áng | Giao Đường đi Cảng Sơn Dương  | 4,17 | 64 | **Nguyễn Chí Thanh** |
|  | QL 12 C(TDP Tây Yên - Kỳ Thịnh) | Nhiệt điện | 1,5 | 24 | **Trường Chinh** |
|  | Nhà anh Đồng (Hòa Lộc - Kỳ Trinh) | Đường vào nhà máy nhiệt điện (Tây Yên - Kỳ Thịnh) | 3,5 | 15 | **Mai Lão Bạng** |
| **I** |  **PHƯỜNG SÔNG TRÍ: 18 tuyến** |
|  | QL1A (Thế giới di động- TDP 2) | Nhà ông Lân - TDP 3(giáp đường Lý Tự Trọng) | 0,86 | 27 - 16 | **Nguyễn Trọng Bình** |
|  | QL1A (nhà thầy Sòng- TDP 1) | Giáp cổng chào Kỳ Tân | 0,72 | 16 | **Nhân Lý** |
|  | QL1A (đài tưởng niệm) | Nhà bà Bình- TDP 3 | 0,8 | 16 | **Lý Tự Trọng** |
|  | QL1A (nhà ông Phừng)- TDP 3 | Giáp QL 1B | 0,51 | 16 | **Hà Hoa** |
|  | QL1A (hồ Thủy Sơn) | QL1B(Qua trường THPT Kỳ Anh) | 2,5 | 19 | **Lê Quảng Ý** |
|  | QL1A (nhà ông Lý- nhà bán tre nứa) – TDP Hưng Nhân | Trường Tiểu học Kỳ Hưng | 0,55 | 16 | **Hoàng Xuân Hãn** |
|  | Quốc lộ 1A (nhà ông Khuy) – TDP Hưng Hòa | Cầu Bàu (Kỳ Hưng) | 1,3 | 18 | **Phạm Tiêm** |
|  | QL1A(Đường vào chợ mới) | Chợ mới Kỳ Anh | 0,5 | 28 | **Phan Đình Giót** |
|  | Giáp đường Phạm Tiêm (nhà ông Quế - TDP Hưng Nhân) | Chợ mới Kỳ Anh | 0,5 | 28 | **Nguyễn Tiến Liên** |
|  | Hạt kiểm lâm – TDP 1 (giáp đường Việt Lào) | Giáp thôn Tân Thọ - Kỳ Tân | 0,7 | 16 | **Nguyễn Trọng Nhạ** |
|  | QL1A - Quán Ola TDP Hưng Lợi | Đối diện trường TH Kỳ Hưng(Qua NVH Hưng Nhân) | 0,9 | 27 | **Nguyễn Huy Oánh** |
|  | QL1A (Bảo hiểm XH cũ)TDP Hưng Lợi | Nhà ông Bé - TDP Hưng Lợi(Giao đường Chính Hữu) | 0,6 | 27 | **Nguyễn Huy Tự** |
|  | KS Bảo An (Đối diện Thị đội) | Phòng Giáo dục | 0,85 | 16 | **Xuân Diệu** |
|  | QL1A(trường THCS Sông Trí) | Đối diện trường THPT Kỳ Anh( Giao đường Lê Quảng Ý) | 0,8 | 16 | **Tố Hữu** |
|  | QL1A (Cty Tiến Hữu)(Đường lên TT hành chính thị xã, qua Thị ủy, Thi hành án...) | Hết đất Thi hành án | 0,5 | 18 | **3/ 2** |
|  | QL1A (Ngân hàng chính sách) | Hết đất Phòng Giáo dục | 0,5 | 28 | **Huy Cận** |
|  | Cà fê An Viên | Hết đất cơ quan Bảo Hiểm(Qua UBND thị xã) | 0,5 | 28 | **Nguyễn Trung Thiên**  |
|  | QL1A (nhà ông Lâm Năm- TDP Hưng Hòa) | Nhà ông Khánh (TDP Hưng Hòa) | 0,6 | 18 | **Chính Hữu** |
| **II** |  **PHƯỜNG KỲ TRINH: 04 tuyến** |
|  | QL 1A Nhà anh Đại (TDP Tây Trinh) | Tràn Hoàng Đình- TDP Quyền Hành(Qua UBND phường) | 2,7 | 13,5-18 | **Nguyễn Biểu** |
|  | QL1A (cổng chào Kỳ Trinh) | Chợ chùa(TDP Quyền Thượng) | 0,5 | 21 | **Đặng Dung** |
|  | Nhà anh Bảy (chợ Chùa- TDP Quyền Thượng) | Nhà anh Đồng- TDP Quyền Hành(Qua khu TĐC) | 2 | 10-27 | **Đặng Tất**  |
|  | QL 1A(Nhà ông Thắng – TDP Quyền Thượng) | Hồ Mộc Hương(Qua NVH Quyền Thượng) | 1,2 | 20 | **Phan Phu Tiên** |
| **III** |  **PHƯỜNG KỲ THỊNH: 03 tuyến** |
|  | QL1A (nhà ông Tá- TDP Nam Phong) | Giáp QL1B | 2,2 | 60 | **Lê Hồng Phong** |
|  | QL1A (nhà anh Tuấn- TDP Nam Phong) | Cầu bê tông Bắc Phong | 1,2 | 60 | **Nguyễn Thị Minh Khai** |
|  | Cầu tạm (TDP Nam Phong) | Giáp Đường trục ngang (nhà ông Đành)Qua trường THPT | 0,7 | 9 | **Vương Đình Nhỏ** |
| **IV** |  **PHƯỜNG KỲ LONG: 08 tuyến** |  |  |  |
|  | Giáp Kỳ Liên(TDP Liên Giang) | Giáp Kỳ Thịnh(TDP Tân Long)Đường trục dọc  | 1,2 | 52 | **Phan Đình Phùng** |
|  | QL 1A (nhà ông Thiện)TDP Long Thành | Giáp QL 1B(Qua chợ Da) | 1,4 | 40 | **Phan Bội Châu** |
|  | QL1A (nhà anh Túc- TDP Liên Giang) | Giáp QL 1B(qua KS Happy) | 1,35 | 15,5 | **Phan Chu Trinh** |
|  | Quốc lộ 1A(Qua trường THPT Lê Quảng Chí) | Nhà VH Long Hải | 1,2 | 25,5 | **Lê Văn Thiêm** |
|  | Nhà thờ Thiên Lý(TDP Liên Giang) | Giáp QL 1B(TDP Tân Long)Qua UBND phường | 1,9 | 15,5 | **Lê Ninh** |
|  | Giáp đường 60 (nhà anh Hợp)TDP Long Hải | Giáp Lobana(TDP Tân Long) | 0,71 | 12 | **Cao Thắng** |
|  | Nhà VH Liên Giang | Nhà ông Vị (TDP Long Thành) | 0,6 | 12 | **Nguyễn Hàng Chi** |
|  | Nhà chị Hường (TDP Liên Minh) | Nhà Sơn Nguyệt (TDP Liên Minh) | 0,6 | 12 | **Trịnh Khắc Lập** |
| **V** |  **PHƯỜNG KỲ LIÊN: 09 tuyến** |
|  | QL1A (nhà anh Linh)(Ngã ba Kỳ Liên) | Giáp QL1B (đi khu CN Phú Vinh) | 1,4 | 64 | **Nguyễn Du** |
|  | QL1A (nhà ông Can- TDP Lê Lợi) (D1) | Giáp QL1B (nhà ông Châu) | 0,8 | 15,5 | **Nguyễn Thiếp** |
|  | QL1A (trạm Công an Kỳ Liên- TDP Liên Sơn) (D2) | Giáp QL1B (nhà chị Phúc) | 1,2 | 15,5 | **Mai Thúc Loan**  |
|  | QL1A (nhà ông Thủy- TDP Liên Sơn) (D3) | Giáp QL1B (đất ông Thủy) | 1,1 | 15,5 | **Hoàng Ngọc Phách** |
|  | QL1A (nhà chị Nga-TDP Liên Phú) | Nhà ông Thủy(Qua KS Victory) | 0,67 | 9 | **Ngô Đức Kế** |
|  | QL1A (nhà ông Toán- TDP Liên Phú) | Cồn trại(Qua cổng chào Liên Phú) | 0,92 | 9 | **Lê Văn Huân** |
|  | Nhà chị Ngoạn(TDP Liên Sơn) | Nhà anh Hoàng(Qua UBND phường) | 0,5 | 46 | **Võ Liêm Sơn** |
|  | QL1A (KS Châu Tuấn-TDP Liên Sơn) | Dự án MDA city | 0,75 | 9 | **Đội Cung** |
|  | Nhà ông Nghị(TDP Hoành Nam) | Giáp QL 1B | 1,1 | 30 | **Trần Công Thưởng** |
| **VI** |  **PHƯỜNG KỲ PHƯƠNG: 15 tuyến** |
|  | Quốc lộ 1A (nhà anh Thành Nhung) | Giáp QL 1B(Đường lên TT hành chính phường) | 1.2 | 21,5 | **Lê Quảng Chí** |
|  | Nhà anh Tình (TDP Hồng Sơn) | Nhà chị Lan (Tuyết) | 2,268 | 21,5 | **Nguyễn Công Trứ** |
|  | Cổng chào TDP Hồng Sơn | Giáp QL 1B | 1,3 | 9 | **Lê Sỹ Triêm** |
|  | Nhà ông Quang (Đình) TDP Hồng Sơn | Nhà anh Thành Định(Qua NVH Hồng Sơn) | 0,97 | 9 | **Lê Sỹ Bàng** |
|  | Nhà ô Hồ (QL1A) TDP Nhân Thắng | Nhà anh Tùng(đg gom QL1B) | 1,15 | 15,5 | **Đặng Minh Khiêm** |
|  | Chợ Kỳ Phương (TDP Nhân Hòa) | Nhà anh Tuyền(Qua UBND phường) | 0,80 | 12 | **Nguyễn Biên** |
|  | Nhà anh Sinh Niềm(TDP Quyết Tiến) | Lô 869(TDP Hồng Hải) | 1,08 | 15,5 | **Bùi Dương Lịch** |
|  | Nhà anh Thái(TDP Quyết Tiến) | TĐC Hồng Hải 2(Qua Trạm y tế) | 1,1 | 15,5 | **Phan Huân** |
|  | Từ nhà anh Long (Điểm) TDP Quyết Tiến | Giáp QL 1B | 0,80 | 15,5 | **Phan Kính** |
|  | Nhà anh Hải Lan(TDP Hồng Hải 2) | TĐC dự phòng(Qua NVH Hồng Hải 1) | 1,1 | 15,5 | **Lê Hữu Tạo** |
|  | Từ lô 1061 –TĐC(TDP Hồng Hải 2) | Hạ tầng TĐC (cầu Thầu Dầu)(Đường gom) | 1,10 | 24 | **Lê Khôi** |
|  | QL-1A nhà Bà Tuyết(N điện 3) | Đi TDP Thắng Lợi | 1,2 | 12 | **Nguyễn Bỉnh Khiêm** |
|  | Đền công chúa Liễu Hạnh(TDP Ba Đồng) | Giáp Âu thuyền(qua Cty Grown Best) | 0,74 | 10,5 | **Đinh Nho Hoàn** |
|  | Khách sạn Anh (Loan) QL1A | Nhà ông Hùng Kính | 0,51 | 10,5 | **Dương Trí Trạch**  |
|  | Từ nhà ông Đông | Âu thuyền | 0,595 | 10,5 | **Phan Huy Ích** |
|  | **Tổng cộng** | **74 tuyến** |  |  |  |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**