**PHỤ LỤC**

**Các tuyến được đặt tên trên địa bàn thị trấn Plei Kần,**

**huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum**

 *(Kèm theo Nghị quyết số …/NQ-HĐND ngày …/…/2022*

*của Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum)*

 1. Đường Phan Đình Phùng *(Đường N5, NT18)*: Điểm đầu là ranh giới thị trấn Plei Kần tiếp giáp huyện Đăk Tô, điểm cuối ranh giới thị trấn Plei Kần tiếp giáp xã Đăk Xú *(chiều dài toàn tuyến 3.764m, có lộ giới 36m và 74m)*

2. Đường Lê Hồng Phong *(Đường bao phía Tây thị trấn Plei Kần)*: Điểm đầu giao với đường Phan Đình Phùng; điểm cuối giao với đường Trần Phú *(chiều dài toàn tuyến 2.676m, lộ giới 23m)*

3. Đường Trường Chinh: Điểm đầu giao với Đường Nguyễn Chí Thanh; điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn *Linh (chiều dài toàn tuyến 1.047m, lộ giới 23,25m)*

4. Đường Lạc Long Quân: Điểm đầu giao với đường Trần Phú; điểm cuối giao với khu dân cư *(chiều dài toàn tuyến 460m, lộ giới 20,5m)*

 5. Đường Trần Nhân Tông: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối giao với đường Âu Cơ *(chiều dài toàn tuyến 390m, lộ giới 17,5m và 11,5m)*

 6. Đường Âu Cơ: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối giao với đường Lạc Long Quân, *(chiều dài toàn tuyến 450m, lộ giới 11,5m)*

Điểm đầu giao với đường quy hoạch; điểm cuối giao với đường Nguyễn Văn Linh, chiều dài toàn tuyến

 7. Đường Tạ Quang Bửu: Điểm đầu giao với đường Trường Chinh; điểm cuối giao với đường Âu Cơ *(chiều dài toàn tuyến 130m, lộ giới 11,5m)*

 8. Đường Trần Nhật Duật: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối giao với đường Trần Nhân Tông *(chiều dài toàn tuyến 323m, lộ giới 11,5m).*

9. Đường Ngô Tiến Dũng: Điểm đầu giao với khu dân cư; điểm cuối giao với Lạc Long Quân *(chiều dài toàn tuyến 150m, lộ giới 11,5m).*

 10. Đường Trần Kiên: Điểm đầu giao với đường Lê Hữu Trác; điểm cuối giao với đường Nguyễn Huệ *(chiều dài toàn tuyến 122m, lộ giới 11,5m)*

 11. Đường Trần Văn Hai: Điểm đầu giao với đường Hà Huy Tập; điểm cuối giao với đường Yết Kiêu *(chiều dài toàn tuyến 375m, lộ giới 11,5m).*

 12. Đường Nguyễn Mạnh Quân: Điểm đầu giao với đường quy hoạch; điểm cuối giao với đường quy hoạch *(chiều dài toàn tuyến 490m, lộ giới 11,5m).*

 13. Đường Nguyễn Văn Hoàng: Điểm đầu giao với đường quy hoạch; điểm cuối giao với đường quy hoạch *(chiều dài toàn tuyến 295m, lộ giới 11,5m).*

 14. Đường Trương Định: Điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 245m, lộ giới 11,5m).*

 15. Đường Trần Quang Khải: Điểm đầu giao với đường Phan Bội Châu; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 216m, lộ giới 11,5m).*

 16. Đường Yết Kiêu: Điểm đầu giao với đường Trần Quang Khải; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 200m, lộ giới 11,5m).*

 17. Đường Phan Huy Chú: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Hoàng; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 100m, lộ giới 11,5m).*

18. Đường Trần Huy Liệu: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Hoàng; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 106m, lộ giới 11,5m).*

19. Đường Hà Huy Tập: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Hoàng; điểm cuối giao với đường Trần Văn Hai *(chiều dài toàn tuyến 118m, lộ giới 11,5m).*

20. Đường Võ Thị Sáu: Điểm đầu giao với đường Trần Khánh Dư; điểm cuối giao với đường Ngô Đức Đệ *(chiều dài toàn tuyến 270m, lộ giới 20m và 17,5m).*

21. Đường Nguyễn Chí Thanh: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Văn Linh; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học *(chiều dài toàn tuyến 400m, lộ giới 23,25m).*

22. Đường Nguyễn Thái Học: Điểm đầu giao với đường Nguyễn Chí Thanh; điểm cuối giao với đường Ngô Đức Đệ *(chiều dài toàn tuyến 381m, lộ giới 20m).*

23. Đường Trần Cao Vân: Điểm đầu giao với đường Trường Chinh; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học *(chiều dài toàn tuyến 219m, lộ giới 15m).*

24. Đường Trần Khánh Dư: Điểm đầu giao với đường Trường Chinh; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học (chiều dài toàn tuyến 235m, *lộ giới 17,5m).*

25. Đường Nguyễn Đức Cảnh: Điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học *(chiều dài toàn tuyến 106m, lộ giới 15m).*

26. Đường Huỳnh Thúc Kháng: Điểm đầu giao với đường Võ Thị Sáu; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học *(chiều dài toàn tuyến 122m, lộ giới 15m).*

27. Đường Ngô Đức Đệ: Điểm đầu giao với đường Trường Chinh; điểm cuối giao với đường Nguyễn Thái Học *(chiều dài toàn tuyến 285m, lộ giới 17,5m).*

28. Đường Lê Duẩn: Điểm đầu giao với đường Trần Hưng Đạo; điểm cuối giao với đường Hùng Vương *(chiều dài toàn tuyến 1.783m, lộ giới 28m).*

29. Đường Lê Quý Đôn: Điểm đầu giao với đường Lê Duẩn; điểm cuối giao với đường Nguyễn Huệ (chiều dài toàn tuyến 303m, *lộ giới 20,5m).*

30. Đường Võ Nguyên Giáp: Điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng; điểm cuối giao với đường Hùng Vương *(chiều dài toàn tuyến 2.367m, lộ giới 25m).*

31. Đường Y Pah (Y Một): Điểm đầu giao với đường giao Trường mầm Non Chơ Rao; điểm cuối đường Hùng Vương *(chiều dài toàn tuyến 295m, lộ giới 5m).*