**Phụ lục 3**

**Danh sách các tuyến đường đặt tên tại huyện Hương Khê**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Điểm đầu** | **Điểm cuối** | **Quy hoạch** | **Đặt tên** |
| **Chiều dài (km)** | **Chiều rộng (m)** |
| 1 | Đường HCM (CTy vận tải Quyết Thắng) | Đường HCM (Đồng Hà Quan Phú Phong ) | 4,5 | 24 | **Hồ Chí Minh** |
| 2 | Đường HCM (Cty Hoàng Anh) | Đường sắt (Chi cục thuế ) | 2,3 | 24 | **Trần Phú** |
| 3 | Gác chắn đường sắt (Chi cục thuế) | Cầu đá Lậu | 1,2 | 24 | **Hà Huy Tập** |
| 4 |  Đường HCM | Đường Đặng Tất (Ngã Tư đi Gia Phố. TDP.15) | 2 | 12 | **Phan Đình Phùng** |
| 5 | Đường Phan Đình Phùng |  Lò Vôi cũ (TDP.15) | 2,1 | 8 | **Nguyễn Du** |
| 6 | Đường HCM (Cty Linh Hoạt) | Cuối đền Trầm Lâm (Phú Gia) | 1,2 | 8 | **Hàm Nghi** |
| 7 | Đường HCM (Cty Trà Giang TDP 19 | Đường Trần Phúc Hoàn | 0,9 | 12 | **Tôn Thất Thuyết** |
| 8 | Đường Hồ Chí Minh (Công ty Quyết Thắng) | Đền (Miếu trầm Lâm Phú Gia) | 1,7 | 8 | **Trần Phúc Hoàn** |
| 9 | Ngã 3 đường Trần Phú (Cửa bà Lài TDP5 | Ngã 3 đường đường Phan Đinh Phùng (Công an cũ) | 0,8 | 6 | **Nguyễn Trung Thiên** |
| 10 | Ngã 3 bến xe Hương Khê |  | 0,8 | 12 | **Lê Hữu Trác** |
| 11 | Lò vôi cũ (Gia phổ) | Ngã 3 Phía Đông chợ Sơn (giáp đường Trần phú) | 1,2 | 7 | **Mai Hắc Đế** |
| 12 | Ngã ba đường Hà Huy Tâp (Chi cục thuế) | Đi dọc đường sắt đến lò vôi cũ (TDP 15) | 1,6 | 6 | **Ngô Đăng Minh** |
| 13 | Ngã ba đường Phan Đình Phùng (Ngõ ông Cao TDP 15) | Cửa ông Quốc (TDP 14) đến đường Đặng Tất | 1,4 | 6 | **Hồ Văn Hoa** |
| 14 |  Đường Hà Huy Tập (Ghi Nam ga Hương Phố) | Ngã tư đường Lê Hữu Trác, đường Đặng Tất (TDP 13)  | 1 | 12 | **Phan Đình Giót** |
| 15 | Cửa ông Hợi(TDP 15) | Ngã tư đường Lê Hữu Trác (TDP 13) | 1,4 | 12 | **Đặng Tất** |
| 16 | Đường HCM (Cửa ông Tấn TDP 9) | Đường Trần Phú (Cửa ông Mậu TDP 8) | 1,2 | 7 | **Nguyễn Huy Tự** |
| 17 | Ngã ba đường Nguyễn Trung Thiên UBND huyện (TDP 5) | Ngã ba đường Mai Hắc Đế (TDP 6) | 0,8 | 12 | **Mai Phì** |
| 18 | Ngã ba Đường Phan Đình Phùng (TDP 4) | Đường Mai Phì (Khách sạn Hoàng Ngọc) | 1 | 8 | **Nguyễn Công Trứ** |
| 19 | Ngã ba đường Ngô Đăng Minh (TDP 10) | Đường Hồ Văn Hoa (TDP 14) | 0,6 | 6 | **Võ Đình Cận** |
| 20 | Đường Trần Phú (KS Đức Tài) | Đường Trần Phú (Dốc Cô Chín) | 1,3 | 6 | **Phạm Đình Ban** |
| 21 | Đường HCM (Cty Hoàng Anh) | Đường Trần Phúc Hoàn (TDP19) | 0,7 | 7 | **Cao Thắng** |
| 22 | Đường HCM (Cổng làng TDP 1) | Đường Trần Phú (Cổng làng TDP 2) | 0,8 | 8 | **Xuân Diệu** |
| 23 | Đường HCM (trường Tiểu Học Thị trấn) | Nguyễn Công Trứ | 1 | 8 | **Huy Cận** |
| 24 | Đường HCM (Nhà thờ Tân Phương) | Nam Bờ hồ Bình Sơn (TDP 7) | 1,1 | 12 | **Nguyễn Huệ** |
| 25 | Đường HCM (Công ty Vạn Thành) | Đường Nguyễn Du | 0,9 | 6 | **Lê Ninh** |
| 26 | Đường HCM (trước cổng làng X.1 Phú Phong) | Đường Trần Phú | 0,6 | 12 | **Trần Hữu Châu** |
| 27 | Đường HCM (TT Văn hóa huyện) | Mai Hắc Đế | 0,9 | 12 | **Lý Tự Trọng** |
| 28 | Đường Trần Phú, Nguyễn Huệ | Đường Mai Hắc Đế | 0,6 | 12 | **Bạch Ngọc** |
| 29 | Đường HCM (trường THCS Thị trấn) | Đường Trần Phú (Cửa ông Cảnh) | 0,6 | 12 | **Nguyễn Tuy** |

 **ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**