**Khu vực 3**

| **STT** | **TÊN ĐƯỜNG**  **(Khu vực 3)** | **ĐOẠN ĐƯỜNG** | | **GIÁ** | **QUẬN/ HUYỆN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỪ** | **ĐẾN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | An Dương Vương | Cảng Phú Định | Cầu Mỹ Thuận | 8.6 | 8 |
| 2 | Âu Dương Lân | Trọn Đường |  | 14 | 8 |
| 3 | Ba Đình | Trọn Đường |  | 9.8 | 8 |
| 4 | Bến Cần Giuộc | Trọn Đường |  | 10.4 | 8 |
| 5 | Bến Xóm Củi | Trọn Đường |  | 8.4 | 8 |
| 6 | Bình Đông | Cuối Đường (Phường 11) | Cầu Chà Và | 9.8 | 8 |
|  |  | Cầu Chà Và | Cầu Số 1 | 14.6 | 8 |
|  |  | Cầu Số 1 | Cầu Vĩnh Mậu | 7.2 | 8 |
| 7 | Bùi Minh Trực | Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 11.2 | 8 |
|  |  | Quốc Lộ 50 | Cuối Đường | 10.5 | 8 |
| 8 | Cao Lỗ | Phạm Thế Hiển | Cuối Đường | 11.2 | 8 |
| 9 | Cao Xuân Dục | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 10 | Các Đường Số Chẵn Phường 4, 5 | Trọn Đường |  | 9.8 | 8 |
| 11 | Các Đường số Lẻ Phường 4, 5 | Trọn Đường |  | 8.8 | 8 |
| 12 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Báo Thanh Niên Phường 1 | Đường Lộ Giới ≥ 12m |  | 9.6 | 8 |
|  |  | Đường Lộ Giới < 12m |  | 8.4 | 8 |
| 13 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 4 | Đường Lộ Giới ≥ 12m |  | 9.6 | 8 |
|  |  | Đường Lộ Giới < 12m |  | 8.4 | 8 |
| 14 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Mới Phường 5 | Đường Lộ Giới ≥ 12m |  | 11 | 8 |
|  |  | Đường Lộ Giới < 12m |  | 9.2 | 8 |
|  |  | Đường Lộ Giới < 12m |  | 3.9 | 8 |
| 15 | Dạ Nam | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 16 | Dã Tượng | Trọn Đường |  | 10.6 | 8 |
| 17 | Dương Bá Trạc | Phạm Thế Hiển | Cầu Sông Xáng | 25.8 | 8 |
|  |  | Trường Rạch Ông | Cảng Phường 1 | 15.4 | 8 |
| 18 | Đặng Chất | Trọn Đường |  | 14.3 | 8 |
| 19 | Đào Cam Mộc | Trọn Đường |  | 9.8 | 8 |
| 20 | Đại Lộ Võ Văn Kiệt (Đại Lộ Đông Tây Cũ) | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 21 | Đinh Hòa | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 22 | Đông Hồ (Đường Số 11) | Trọn Đường |  | 10.1 | 8 |
| 23 | Dương Quang Đông (Đường số 1011 Phạm Thế Hiển Cũ) | Phạm Thế Hiển | Đường Số 394 Tạ Quang Bửu |  | 8 |
| 24 | Dương Bạch Mai (Đường số 1107 Phạm Thế Hiển Cũ) | Phạm Thế Hiển | Đường Số 394 Tạ Quang Bửu | 11 | 8 |
| 25 | Hoàng Minh Đạo | Trọn Đường |  | 11 | 8 |
| 26 | Hưng Phú | Trọn Đường |  | 14.6 | 8 |
| 27 | Huỳnh Thị Phụng | Trọn Đường |  | 10.4 | 8 |
| 28 | Lương Ngọc Quyến | Trọn Đường |  | 10.6 | 8 |
| 29 | Nguyễn Chế Nghĩa | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 30 | Nguyễn Quyền | Trọn Đường |  | 10.2 | 8 |
| 31 | Nguyễn Thị Thập | Trọn Đường |  | 11.2 | 8 |
| 32 | Nguyễn Thị Tần | Trọn Đường |  | 19.8 | 8 |
| 33 | Nguyễn Văn Của | Trọn Đường |  | 12.2 | 8 |
| 34 | Phạm Hùng (P4, P5) | Phạm Thế Hiển | Chân Cầu Chánh Hưng | 12.8 | 8 |
|  |  | Chân Cầu Chánh Hưng | Ranh Huyện Bình Chánh | 25.8 | 8 |
| 35 | Phạm Hùng (P9, P10) | Ba Đình | Hưng Phú | 12.8 | 8 |
| 36 | Phạm Thế Hiển | Cầu Rạch Ông | Cầu Nhị Thiên Đường | 13.6 | 8 |
|  |  | Cầu Nhị Thiên Đường | Cầu Bà Tàng | 12 | 8 |
| 37 | Phong Phú | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 38 | Quốc Lộ 50 | Phạm Thế Hiển | Chân Cầu Nhị Thiên Đường | 9.8 | 8 |
|  |  | Chân Cầu Nhị Thiên Đường | Ranh Huyện Bình Chánh | 16.4 | 8 |
| 39 | Tạ Quang Bửu | Cảng Phường 1 | Dương Bá Trạc | 11.2 | 8 |
|  |  | Dương Bá Trạc | Âu Dương Lân | 11.2 | 8 |
|  |  | Âu Dương Lân | Phạm Hùng | 11.2 | 8 |
|  |  | Phạm Hùng | Bông Sao | 16.2 | 8 |
|  |  | Bông Sao | Quốc Lộ 50 | 14.6 | 8 |
|  |  | Quốc Lộ 50 | Rạch Bà Tàng | 9.8 | 8 |
| 40 | Trần Nguyên Hãn | Trọn Đường |  | 12.2 | 8 |
| 41 | Trần Văn Thành | Trọn Đường |  | 9.2 | 8 |
| 42 | Tùng Thiện Vương | Cầu Nhị Thiên Đường (2 Bên Hông Cầu) | Nguyễn Văn Của | 9.9 | 8 |
|  |  | Nguyễn Văn Của | Đinh Hòa | 18.2 | 8 |
|  |  | Đinh Hòa | Cuối Đường | 12.6 | 8 |
| 43 | Tuy Lý Vương | Trọn Đường |  | 12.6 | 8 |
| 44 | Ưu Long | Trọn Đường |  | 10.2 | 8 |
| 45 | Vạn Kiếp | Trọn Đường |  | 12.1 | 8 |
| 46 | Vĩnh Nam | Trọn Đường |  | 10.2 | 8 |
| 47 | Võ Trứ | Trọn Đường |  | 10.2 | 8 |
| 48 | Bùi Điền (Đường Số 8 Cũ) | Hồ Thành Biên | Cuối Tuyến (Cắt Qua Đường Phạm Hùng) | 9.8 | 8 |
| 49 | Châu Thị Hóa (Đường Số 198 Cao Lỗ Cũ) | Đường Số 783 Tạ Quang Bửu | Cao Lỗ | 9.8 | 8 |
| 50 | Đặng Thúc Liêng (Đường Số 10 Cũ) | Đỗ Ngọc Quang | Cuối Tuyến (Cắt Qua Đường Phạm Hùng) | 9.8 | 8 |
| 51 | Đỗ Ngọc Quang (Đường Số 23 Cũ) | Phạm Thế Hiển | Hồ Thành Biên | 8.8 | 8 |
| 52 | Hồ Thành Biên (Đường Số 16 Cũ) | Phạm Hùng | Rạch Du | 9.8 | 8 |
| 53 | Hoàng Kim Giao (Đường số 332 Phạm Hùng Cũ) | Phạm Hùng | Dương Bạch Mai | 9.6 | 8 |
| 54 | Lê Ninh (Đường Số 4 Cũ) | Huỳnh Thị Phụng | Đường Số 31 | 9.8 | 8 |
| 55 | Lê Quyên (Đường Số 12 Cũ) | Dương Quang Đông | Đông Hồ | 9.8 | 8 |
| 56 | Nguyễn Đức Ngữ (Đường số 2 Cũ) | Đường Số 31 | Đông Hồ | 9.8 | 8 |
| 57 | Nguyễn Thị Mười (Đường Số 204 Cao Lỗ Cũ) | Đường Số 783 Tạ Quang Bủu | Cao Lỗ | 9.6 | 8 |
| 58 | Phạm Nhữ Tăng (Đường Số 643 Tạ Quang Bửu Cũ) | Tạ Quang Bửu | Trần Thị Ngôi | 9.6 | 8 |
| 59 | Phạm Thị Tánh (Đường Số 152 Cao Lỗ Cũ) | Đường Số 783 Tạ Quang Bửu | Cao Lỗ | 9.6 | 8 |
| 60 | Tám Danh (Đường Số 13 Cù) | Bùi Điền | Hẻm Lô Đường Phạm Hùng (Cắt Qua Đường Tạ Quang Bửu) | 8.8 | 8 |
| 61 | Trần Thị Nơi (Đường Số 130 Cao Lỗ Cũ) | Đường Số 715 Tạ Quang Bửu | Cao Lỗ | 9.6 | 8 |
| 62 | Trần Thị Ngôi (Đường Số 284 Cao Lỗ Cũ) | Đường Số 715 Tạ Quang Bửu | Cao Lỗ | 9.6 | 8 |
| 63 | Thanh Loan (Đường Số 318 Phạm Hùng Cũ) | Phạm Hùng | Dương Quang Đông | 9.6 | 8 |
| 64 | Võ Liêm Sơn (Đường Số 715 Tạ Quang Bửu Cũ) | Tạ Quang Bửu | Trần Thị Ngôi | 9.6 | 8 |
| 65 | Lê Văn Việt | Ngã Tư Thủ Đức | Ngã Ba Lã Xuân Oai | 13.5 | 9 |
|  |  | Ngã Ba Lã Xuân Oai | Cầu Bến Nọc | 9 | 9 |
| 66 | Trường Chinh | Cầu Tham Lương | Ngã Tư An Sương | 8.75 | 12 |
| 67 | Âu Cơ | Trọn Đường |  | 15 | Tân Phú |
| 68 | Bác Ái | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối Đường (Hết Nhà Số 98 Đường Bác Ái) | 9.4 | Tân Phú |
| 69 | Bình Long | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 70 | Bùi Cầm Hổ | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hóa | 9.7 | Tân Phú |
| 71 | Cầu Xéo | Trọn Đường |  | 10.4 | Tân Phú |
| 72 | Cách Mạng | Lũy Bán Bích | Nguyễn Xuân Khoát | 10.8 | Tân Phú |
| 73 | Chân Lý | Độc Lập | Nguyễn Trường Tộ | 9.4 | Tân Phủ |
| 74 | Chế Lan Viên | Trường Chinh | Cuối Đường | 9.6 | Tân Phú |
| 75 | Chu Thiên | Nguyễn Mỹ Ca | Tô Hiệu | 9.4 | Tân Phú |
| 76 | Chu Văn An | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối Đường | 9.4 | Tân Phú |
| 77 | Cộng Hòa 3 | Phan Đình Phùng | Nguyễn Văn Huyên | 8.6 | Tân Phú |
| 78 | Dân Chủ | Phan Đình Phùng | Nguyễn Xuân Khoát | 9.4 | Tân Phú |
| 79 | Dân Tộc | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 80 | Dương Khuê | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 10.2 | Tân Phú |
| 81 | Dương Đức Hiền | Lê Trọng Tấn | Chế Lan Viên | 9.6 | Tân Phú |
| 82 | Dương Văn Dương | Tân Kỳ Tân Quý | Đỗ Thừa Luông | 10 | Tân Phú |
| 83 | Diệp Minh Châu | Tân Sơn Nhì | Trương Vĩnh Ký | 10.8 | Tân Phú |
| 84 | Đàm Thận Huy | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 85 | Đinh Liệt | Trọn Đường |  | 9.7 | Tân Phú |
| 86 | Đoàn Kết | Nguyễn Xuân Khoát | Diệp Minh Châu | 9.4 | Tân Phú |
| 87 | Đỗ Bí | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 88 | Đỗ Đức Dục | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 89 | Đỗ Thừa Luông | Trọn Đường |  | 10.4 | Tân Phú |
| 90 | Đỗ Thừa Tự | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 91 | Đỗ Nhuận | Lê Trọng Tấn | Cuối Hẻm Số 01 Sơn Kỳ | 8.6 | Tân Phú |
| 92 | Độc Lập | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 93 | Đường Cn1 | Đường Kênh 19/5 | Lê Trọng Tấn | 11 | Tân Phú |
| 94 | Đường Cn6 | Đường Cn1 | Đường Cn11 | 9.6 | Tân Phú |
| 95 | Đường Cn11 | Đường Cn1 | Tây Thạnh | 8.8 | Tân Phú |
| 96 | Đường 30/4 | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 97 | Đường Bờ Bao Tân Thắng | Bình Long | Đường Kênh 19/5 | 9.4 | Tân Phú |
| 98 | Đường Cây Keo | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 10.8 | Tân Phú |
| 99 | Gò Dầu | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 100 | Hàn Mặc Tử | Thống Nhất | Nguyễn Trường Tộ | 9.4 | Tân Phú |
| 101 | Hiền Vương | Văn Cao | Phan Văn Năm | 10.8 | Tân Phú |
|  |  | Phan Văn Năm | Cuối Đường | 7.2 | Tân Phú |
| 102 | Hồ Đắc Di | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 103 | Hồ Ngọc Cẩn | Trần Hưng Đạo | Thống Nhất | 9.4 | Tân Phú |
| 104 | Hoa Bằng | Nguyễn Cửu Đàm | Cuối Đường | 9.4 | Tân Phú |
| 105 | Hòa Bình | Khuông Việt | Lũy Bán Bích | 16.8 | Tân Phú |
|  |  | Lũy Bán Bích | Ngã Tư 4 Xã | 12 | Tân Phú |
| 106 | Hoàng Ngọc Phách | Nguyễn Sơn | Lê Thúc Hoạch | 10 | Tân Phú |
| 107 | Hoàng Thiều Hoa | Thạch Lam | Hòa Bình | 10.2 | Tân Phú |
| 108 | Hoàng Xuân Nhị | Âu Cơ | Khuông Việt | 10.8 | Tân Phú |
| 109 | Huỳnh Văn Chính | Khuông Việt | Chung Cư Huỳnh Văn Chính 1 | 10.8 | Tân Phú |
| 110 | Huỳnh Văn Một | Lũy Bán Bích | Tô Hiệu | 9.4 | Tân Phú |
| 111 | Huỳnh Thiện Lộc | Lũy Bán Bích | Kênh Tân Hoá | 9.6 | Tân Phú |
| 112 | Ích Thiện | Phố Chợ | Nguyễn Trường Tộ | 9.4 | Tân Phú |
| 113 | Khuông Việt | Âu Cơ | Hòa Bình | 10.8 | Tân Phú |
| 114 | Lê Cao Lăng | Trọn Đường |  | 9.3 | Tân Phú |
| 115 | Lê Cảnh Tuân | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 116 | Lê Khôi | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 117 | Lê Lâm | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 118 | Lê Lăng | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 119 | Lê Liễu | Trọn Đường |  | 8.7 | Tân Phú |
| 120 | Lê Lư | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 121 | Lê Lộ | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 122 | Lê Đại | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 123 | Lê Ngà | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 124 | Lê Niệm | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 125 | Lê Quang Chiểu | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 126 | Lê Quốc Trinh | Trọn Đường |  | 9 | Tân Phú |
| 127 | Lê Sao | Trọn Đường |  | 9.1 | Tân Phú |
| 128 | Lê Sát | Trọn Đường |  | 9.5 | Tân Phú |
| 129 | Lê Thiệt | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 130 | Lê Thúc Hoạch | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 131 | Lê Trọng Tấn | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 132 | Lê Văn Phan | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 133 | Lương Minh Nguyệt | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 134 | Lương Đắc Bằng | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 135 | Lương Thế Vinh | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 136 | Lương Trúc Đàm | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 137 | Lũy Bán Bích | Trọn Đường |  | 15.6 | Tân Phú |
| 138 | Lý Thái Tông | Trọn Đường |  | 10.2 | Tân Phú |
| 139 | Lý Thánh Tông | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 140 | Ngô Quyền | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 141 | Nguyễn Bá Tòng | Trọn Đường |  | 9.9 | Tân Phú |
| 142 | Nguyễn Chích | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 143 | Nguyễn Cửu Đàm | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 144 | Nguyễn Hậu | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 145 | Nguyễn Hữu Dật | Trọn Đường |  | 8.6 | Tân Phú |
| 146 | Nguyễn Hữu Tiến | Trọn Đường |  | 7.2 | Tân Phú |
| 147 | Nguyễn Lộ Trạch | Trọn Đường |  | 7.2 | Tân Phú |
| 148 | Nguyễn Lý | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 149 | Nguyễn Minh Châu | Âu Cơ | Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu | 10.2 | Tân Phú |
| 150 | Nguyễn Mỹ Ca | Đường Cây Keo | Trần Quang Quá | 9.4 | Tân Phú |
| 151 | Nguyễn Nhữ Lãm | Nguyễn Sơn | Phú Thọ Hòa | 10 | Tân Phú |
| 152 | Nguyễn Sơn | Trọn Đường |  | 12.8 | Tân Phú |
| 153 | Nguyễn Suý | Trọn Đường |  | 10.4 | Tân Phú |
| 154 | Nguyễn Thái Học | Trọn Đường |  | 10.7 | Tân Phú |
| 155 | Nguyễn Thế Truyện | Trương Vĩnh Ký | Cuối Đường | 9.4 | Tân Phú |
| 156 | Nguyễn Trường Tộ | Trọn Đường |  | 11.6 | Tân Phú |
| 157 | Nguyễn Văn Dưỡng | Trọn Đường |  | 7.2 | Tân Phú |
| 158 | Nguyễn Văn Huyên | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 159 | Nguyễn Văn Ngọc | Trọn Đường |  | 9.9 | Tân Phú |
| 160 | Nguyễn Văn Săng | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 161 | Nguyễn Văn Tố | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 162 | Nguyễn Xuân Khoát | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 163 | Phạm Vấn | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 164 | Phạm Văn Xảo | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 165 | Phan Anh | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 166 | Phan Chu Trinh | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 167 | Phan Đình Phùng | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 168 | Phan Văn Năm | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 169 | Phố Chợ | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 170 | Phú Thọ Hòa | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 171 | Quách Đình Bảo | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 172 | Quách Vũ | Trọn Đường |  | 10.2 | Tân Phú |
| 173 | Sơn Kỳ | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 174 | Tân Hương | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 175 | Tân Kỳ Tân Quý | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 176 | Tân Sơn Nhì | Trọn Đường |  | 12.8 | Tân Phú |
| 177 | Tân Thành | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 178 | Tây Thạnh | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 179 | Thẩm Mỹ | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 180 | Thạch Lam | Trọn Đường |  | 11.6 | Tân Phú |
| 181 | Thành Công | Trọn Đường |  | 11.6 | Tân Phú |
| 182 | Thoại Ngọc Hầu | Âu Cơ | Lũy Bán Bích | 12 | Tân Phú |
|  |  | Lũy Bán Bích | Phan Anh | 9.6 | Tân Phú |
| 183 | Thống Nhất | Trọn Đường |  | 12 | Tân Phú |
| 184 | Tô Hiệu | Trọn Đường |  | 10.8 | Tân Phú |
| 185 | Tự Do 1 | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 186 | Tự Quyết | Nguyễn Xuân Khoát | Cuối Đường | 9.4 | Tân Phú |
| 187 | Trần Hưng Đạo | Trọn Đường |  | 13.2 | Tân Phú |
| 188 | Trần Quang Cơ | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 189 | Trần Tấn | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 190 | Trần Thủ Độ | Văn Cao | Phan Văn Năm | 10 | Tân Phú |
| 191 | Trần Văn Ơn | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 192 | Trịnh Đình Thảo | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 193 | Trịnh Đình Trọng | Trọn Đường |  | 9.6 | Tân Phú |
| 194 | Trương Vĩnh Ký | Trọn Đường |  | 12.2 | Tân Phú |
| 195 | Trương Vân Lĩnh | Trương Vĩnh Ký | Dân Tộc | 8.6 | Tân Phú |
| 196 | Trường Chinh | Trọn Đường |  | 15.6 | Tân Phú |
| 197 | Văn Cao | Trọn Đường |  | 10 | Tàn Phú |
| 198 | Vạn Hạnh | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 199 | Võ Văn Dũng | Trọn Đường |  | 10 | Tân Phú |
| 200 | Vườn Lài | Trọn Đường |  | 13.2 | Tân Phú |
| 201 | Vũ Trọng Phụng | Trọn Đường |  | 9.3 | Tân Phú |
| 202 | Yên Đỗ | Trọn Đường |  | 9.4 | Tân Phú |
| 203 | Ỷ Lan | Trọn Đường |  | 9.9 | Tân Phú |
| 204 | Nguyễn Văn Khối | Phạm Văn Chiêu | Lê Văn Thọ | 9.2 | Gò Vấp |
|  |  | Lê Văn Thọ | Đường Số 8 | 9.2 | Gò Vấp |
| 205 | Hạnh Thông | Trọn Đường |  | 11 | Gò Vấp |
| 206 | Hoàng Hoa Thám | Trọn Đường |  | 9.9 | Gò Vấp |
| 207 | Hoàng Minh Giám | Giáp Ranh Quận Phú Nhuận | Nguyễn Kiệm | 18.8 | Gò Vấp |
| 208 | Huỳnh Khương An | Trọn Đường |  | 10.2 | Gò Vấp |
| 209 | Lê Đức Thọ | Phan Văn Trị | Nguyễn Oanh | 11.9 | Gò Vấp |
|  |  | Nguyễn Oanh | Thống Nhất | 11.3 | Gò Vấp |
| 210 | Lê Hoàng Phái | Trọn Đường |  | 9.6 | Gò Vấp |
| 211 | Lê Lai | Trọn Đường |  | 10.4 | Gò Vấp |
| 212 | Lê Lợi | Nguyễn Văn Nghi | Lê Lai | 11.5 | Gò Vấp |
|  |  | Lê Lai | Phạm Văn Đồng | 10.7 | Gò Vấp |
| 213 | Lê Quang Định | Cầu Hang | Giáp Ranh Quận Bình Thạnh | 15.2 | Gò Vấp |
| 214 | Lê Thị Hồng | Trọn Đường |  | 10.2 | Gò Vấp |
| 215 | Lê Văn Thọ | Quang Trung | Phạm Văn Chiêu | 9.7 | Gò Vấp |
|  |  | Phạm Văn Chiêu | Lê Đức Thọ | 9.5 | Gò Vấp |
| 216 | Lý Thường Kiệt | Trọn Đường |  | 9.9 | Gò Vấp |
| 217 | Nguyễn Du | Trọn Đường |  | 10.4 | Gò Vấp |
| 218 | Nguyễn Hồng | Lê Quang Định | Giáp Ranh Quận Bình Thạnh | 11 | Gò Vấp |
| 219 | Nguyễn Kiệm | Trọn Đường |  | 18.8 | Gò Vấp |
| 220 | Nguyễn Oanh | Ngã Sáu | Phan Văn Trị | 19.2 | Gò Vấp |
|  |  | Phan Văn Trị | Lê Đức Thọ | 16.8 | Gò Vấp |
|  |  | Lê Đức Thọ | Cầu An Lộc | 14.4 | Gò Vấp |
| 221 | Nguyễn Thái Sơn | Giáp Ranh Quận Tân Bình | Nguyễn Kiệm | 16.8 | Gò Vấp |
|  |  | Nguyễn Kiệm | Phạm Ngũ Lão | 18 | Gò Vấp |
|  |  | Phạm Ngũ Lão | Phan Văn Trị | 20 | Gò Vấp |
|  |  | Phan Văn Trị | Dương Quảng Hàm | 11.8 | Gò Vấp |
|  |  | Dương Quảng Hàm | Cuối Đường | 11.8 | Gò Vấp |
| 222 | Nguyễn Thượng Hiền | Trọn Đường |  | 12 | Gò Vấp |
| 223 | Nguyễn Tuân | Trọn Đường |  | 9.2 | Gò Vấp |
| 224 | Nguyễn Văn Bảo | Trọn Đường |  | 11.5 | Gò Vấp |
| 225 | Nguyễn Văn Công | Trọn Đường |  | 10.7 | Gò Vấp |
| 226 | Nguyễn Văn Lượng | Thống Nhất | Nguyễn Oanh | 15.4 | Gò Vấp |
|  |  | Nguyễn Oanh | Công Viên Văn Hóa | 15.4 | Gò Vấp |
| 227 | Nguyễn Văn Nghi | Trọn Đường |  | 16.8 | Gò Vấp |
| 228 | Phạm Huy Thông | Phan Văn Trị | Dương Quảng Hàm | 12 | Gò Vấp |
| 229 | Phạm Ngũ Lão | Trọn Đường |  | 13 | Gò Vấp |
| 230 | Phạm Văn Bạch | Trọn Đường |  | 8.8 | Gò Vấp |
| 231 | Phan Huy Ích | Trọn Đường |  | 10.2 | Gò Vấp |
| 232 | Phan Văn Trị | Phạm Văn Đồng | Nguyễn Thái Sơn | 18 | Gò Vấp |
|  |  | Nguyễn Thái Sơn | Nguyễn Oanh | 15.8 | Gò Vấp |
|  |  | Nguyễn Oanh | Thống Nhất | 13 | Gò Vấp |
| 233 | Quang Trung | Ngã Sáu Gò Vấp | Lê Văn Thọ | 19.4 | Gò Vấp |
|  |  | Lê Văn Thọ | Tân Sơn | 15.6 | Gò Vấp |
|  |  | Tân Sơn | Chợ cầu | 13.2 | Gò Vấp |
| 234 | Tân Sơn | Quang Trung | Giáp Ranh Quận Tân Bình | 8.8 | Gò Vấp |
| 235 | Thống Nhất | Nguyễn Văn Lượng | Lê Đức Thọ | 11 | Gò Vấp |
|  |  | Lê Đức Thọ | Cầu Bến Phân | 9.6 | Gò Vấp |
|  |  | Sân Bay Tân Sơn Nhất | Nguyễn Văn Lượng | 10 | Gò Vấp |
| 236 | Thông Tây Hội | Trọn Đường |  | 6.4 | Gò Vấp |
| 237 | Trần Bình Trọng | Trọn Đường |  | 9.6 | Gò Vấp |
| 238 | Trần Phú Cương | Trọn Đường |  | 10.2 | Gò Vấp |
| 239 | Trần Quốc Tuấn | Trọn Đường |  | 9.6 | Gò Vấp |
| 240 | Trần Thị Nghi | Trọn Đường |  | 11.8 | Gò Vấp |
| 241 | Trưng Nữ Vương | Trọn Đường |  | 10.4 | Gò Vắp |
| 242 | Phạm Văn Đồng |  |  | 16.8 | Gò Vấp |
| 243 | Kha Vạn Cân | Ngã Năm Chợ Thủ Đức | Cầu Ngang | 17.3 | Thủ Đức |
| 244 | Lê Văn Ninh | Ngã Năm Thủ Đức | Dương Văn Cam | 19.5 | Thủ Đức |
| 245 | Võ Văn Ngân | Kha Vạn Cân | Ngã Tư Thủ Đức | 17.6 | Thủ Đức |
| 246 | Xa Lộ Hà Nội (Quốc Lộ 52) | Ngã Tư Thủ Đức | Nút Giao Thông Thủ Đức (Trạm 2) | 4.4 | Thủ Đức |
| 247 | Các Đường Nhánh Lên cầu Vượt Gò Dưa. Phường Tam Bình |  |  | 3.22 | Thủ Đức |
| 248 | Phạm Văn Đồng | Cầu Bình Lợi | Cầu Gò Dưa | 12.6 | Thủ Đức |
|  |  | Cầu Gò Dưa | Quốc Lộ 1 | 10.5 | Thủ Đức |