**DANH MỤC III**

**Các tuyến đường điều chỉnh chiều dài, tên gọi trên địa bàn thành phố Vinh**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2024/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh)*

| **TT** | **Tên đường điều chỉnh** | **Phường, xã** | **Chiều dài tuyến đường theo Nghị quyết đặt tên đường đã ban hành (m)** | **Chiều dài điều chỉnh (m)** | **Chiều dài tuyến đường sau khi điều chỉnh (m)** | **Điểm đầu sau khi điều chỉnh** | **Điểm cuối sau khi điều chỉnh** | **Nội dung điều chỉnh** | **Lý do điều chỉnh** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Phan Huy Ích** | Trung Đô | 200 | 450 | 650 | Số 135, đường Nguyễn Du | Số 01, đường Lê Doãn Nhã | Kéo dài | Kéo dài thêm đoạn đường chưa có tên, từ đường Phan Huy Chú đến đường Lê Doãn Nhã |
| 2 | **Hồ Đình Trung** | Hưng Lộc | 510 | 267 | 777 |  ngõ 97, đường Lê Viết Thuật | Số 284, đường Hải Thượng Lãn Ông | Kéo dài | Kéo dài thêm đoạn từ đường Trần Minh Tông đến Ngõ 97 Lê Viết Thuật dài 267m |
| 3 | **Dương Vân Nga** | Hưng Phúc | 600 | 225 | 825 | Số 376, Đại lộ Lê nin | Số 160, đường Nguyễn Văn Cừ | Kéo dài | Kéo dài đường Dương Vân Nga thẳng tuyến đến đường Nguyễn Văn Cừ (Bỏ tên gọi: Đường Cây xanh vì tên này là do người dân tự đặt) |
| 4 | **Tôn Thất Tùng** | Hưng Dũng | 900 | 600 | 1500 | Số 01, đường Nguyễn Phong Sắc (khối Xuân Tiến) | Khu tái định cư Đồng Dâu (khối Xuân Trung) | Kéo dài | Kéo dài đường Tôn Thất Tùng cho đoạn đường chưa có tên, mới xây dựng đến khu tái định cư |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |