***Khu vực 4***

| **STT** | **TÊN ĐƯỜNG (Khu vực 4)** | **ĐOẠN ĐƯỜNG** | | **GIÁ** | **QUẬN/ HUYỆN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỪ** | **ĐẾN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Phạm Hùng | Ranh Quận 8 | Nguyễn Văn Linh | 13.8 | Bình Chánh |
|  |  | Nguyễn Văn Linh | Cống Đồn Ông Vĩnh | 9 | Bình Chánh |
|  |  | Cống Đồn Ông Vĩnh | Cách Ranh Huyện Nhà Bè 1km | 6.6 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 3.6 | Bình Chánh |
| 2 | Đường 11a. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 16 | Đường Số 14 | 10.2 | Bình Chánh |
| 3 | Đường 13a. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 18 | Đường Số 20 | 10.2 | Bình Chánh |
| 4 | Đường Số 1. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 2 | Đường Số 24 | 8.2 | Bình Chánh |
| 5 | Đường Số 1. Khu Dân Cư Gia Hòa | Quốc Lộ 50 | Đường Số 5 | 5.4 | Bình Chánh |
| 6 | Đường Số 1. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 9a | Đường Số 4 | 10.9 | Bình Chánh |
| 7 | Đường Số 1a. Khu Dân Cư Gia Hòa | Đường Số 1 |  | 5.4 | Bình Chánh |
| 8 | Đường Số 1. Khu Tái Định Cư Tân Túc | Nguyễn Hữu Trí | Đường Số 6 | 4.5 | Bình Chánh |
| 9 | Đường Số 1 a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 1 | Đường số 1 | 10 | Bình Chánh |
| 10 | Đường Số 1b. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 6 | Đường Số 1c | 10 | Bình Chánh |
| 11 | Đường Số 1c. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 7 | Đường Số 4a | 10 | Bình Chánh |
| 12 | Đường Số 1d. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 6d | Đường Số 6a | 10 | Bình Chánh |
| 13 | Đường Số 1e. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 8a | Đường Số 7 | 10 | Bình Chánh |
| 14 | Đường Số 1f. Khu Dân Cư Trung Sơn | Trọn Đường |  | 10 | Bình Chánh |
| 15 | Đường Số 2, Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 1 | Đường Số 21 | 5.8 | Bình Chánh |
| 16 | Đường Số 2. Khu Dân Cư Gia Hòa | Đường Số 1 a | Đường Số 5 | 5.9 | Bình Chánh |
| 17 | Đường Số 2. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường 9 A | Đường Số 4 | 10.6 | Bình Chánh |
| 18 | Đường Số 2. Khu Tái Định Cư Tân Túc | Đường Số 5 | Cuối Đường | 4.5 | Bình Chánh |
| 19 | Đường Số 2a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 2 | Đường Số 2 | 10 | Bình Chánh |
| 20 | Đường Số 2b. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 2 | Đường Số 2 | 9.2 | Bình Chánh |
| 21 | Đường Số 3. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 8 | Đường 4 | 5.7 | Bình Chánh |
| 22 | Đường Số 3. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 4 | Đường Số 12 | 13.3 | Bình Chánh |
| 23 | Đường Số 4. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 1 | Đường Số 7 | 5.8 | Bình Chánh |
| 24 | Đường Số 4. Khu Dân Cư Trung Sơn | Trọn Đường |  | 13.5 | Bình Chánh |
| 25 | Đường Số 4a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 3 | Đường 1b | 12.6 | Bình Chánh |
| 26 | Đường Số 5. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 8 | Đường Số 4 | 7.3 | Bình Chánh |
| 27 | Đường Số 5. Khu Dân Cư Him Lam 6b | Đường Số 6 | Phạm Hùng | 11.7 | Bình Chánh |
| 28 | Đường Số 5. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 7 | Đường Số 1e | 11.1 | Bình Chánh |
| 29 | Đường Số 5 A.B.C. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 6 | Đường Số 4 | 5.8 | Bình Chánh |
| 30 | Đường Số 5a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 6 | Đường Số 4 | 9.2 | Bình Chánh |
| 31 | Đường Số 5b. Khư Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 8c | Đường Số 8 | 9.2 | Bình Chánh |
| 32 | Đường Số 5c. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 1e | Đường Số 10a | 9.2 | Bình Chánh |
| 33 | Đường Số 6. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 5 | Đường Số 21 | 5.8 | Bình Chánh |
| 34 | Đường Số 6. Khu Dân Cư Gia Hòa | Đường Số 1a | Đường Số 5 | 4.1 | Bình Chánh |
| 35 | Đường Số 6. Khu Dân Cư Him Lam | Trọn Đường |  | 9.6 | Bình Chánh |
| 36 | Đường Số 6. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 9a | Đường Số 1 | 13.3 | Bình Chánh |
| 37 | Đường Số 6a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 1a | Đường Số 3 | 10.5 | Bình Chánh |
| 38 | Đường Số 6b. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đương Số 5 | Đường Số 7 | 10.5 | Bình Chánh |
| 39 | Đường Số 6c. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 5 | Đường Số 7 | 10.5 | Bình Chánh |
| 40 | Đường Số 6d. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 1a | Đường Số 3 | 10.5 | Bình Chánh |
| 41 | Đường Số 7. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 10 | Đường Số 2 | 6.3 | Bình Chánh |
| 42 | Đường Số 7. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 12 | Đường Số 1c | 13 | Bình Chánh |
| 43 | Đường Số 7a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 9a | Nguyễn Văn Linh | 9.2 | Bình Chánh |
| 44 | Đường Số 8. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 1 | Đường số 19 | 6.3 | Bình Chánh |
| 45 | Đường Số 8. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 12 | Đường số 9a | 15.6 | Bình Chánh |
| 46 | Đường Số 8. Khu Tái Định Cư Tân Túc | Đường Số 3 | Đường Số 1 | 4.5 | Bình Chánh |
| 47 | Đường Số 8a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 12 | Đường Số 3 | 10.5 | Bình Chánh |
| 48 | Đường Số 8b. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường số 1e | Đường Số 1f | 10.5 | Bình Chánh |
| 49 | Đường Số 8c, Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 7 | Đường Số 5 | 10.5 | Bình Chánh |
| 50 | Đường Số 9. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 10 | Đường Số 24 | 6.7 | Bình Chánh |
| 51 | Đường Số 9. Khu Dân Cư Him Lam 6b | Đường Số 6 | Phạm Hùng | 11.7 | Bình Chánh |
| 52 | Đường Số 9. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 4 | Đường Số 10 | 10.9 | Bình Chánh |
| 53 | Đường Số 9a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Nguyễn Văn Linh | Cầu Kênh Xáng | 16 | Bình Chánh |
| 54 | Đường Số 10. Khu Dân Cư Bình Hưng | Quốc Lộ 50 | Ranh Xã Phong Phú | 12.1 | Bình Chánh |
| 55 | Đường Số 10. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 9a | Đường Số 3 | 12.8 | Bình Chánh |
| 56 | Đường Số 10. Khu Tái Định Cư Tân Túc | Đường Số 3 | Đường Số 1 | 4.5 | Bình Chánh |
| 57 | Đường Số 10a. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 5 | Đường Số 7 | 12 | Bình Chánh |
| 58 | Đường Số 10b. Khu Dân Cư Trung Sơn | Đường Số 9a | Đường Số 1 | 12 | Bình Chánh |
| 59 | Đường Số 11. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 10 | Đường Số 24 | 6.6 | Bình Chánh |
| 60 | Đường Số 11, Khu Dân Cư Him Lam 6a | Nguyễn Văn Linh | Đường Số 14 | 13.8 | Bình Chánh |
| 61 | Đường Số 12. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 11 | Đường Số 19 | 5.7 | Bình Chánh |
| 62 | Đường Số 12. Khu Dân Cư Gia Hòa | Đường Số 3 | Đường Số 5 | 4.7 | Bình Chánh |
| 63 | Đường Số 13. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường số 24 | Đường Số 14 | 5.8 | Bình Chánh |
| 64 | Đường Số 13. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 14 | Đường Số 24 | 12 | Bình Chánh |
| 65 | Đường Số 14. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 1 | Đường Số 15 | 7.1 | Bình Chánh |
| 66 | Đường Số 14. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 11.5 | Bình Chánh |
| 67 | Đường Số 15. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 10 | Đường Số 18 | 5.7 | Bình Chánh |
| 68 | Đường Số 15. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 26 | Đường Số 14 | 9.2 | Bình Chánh |
| 69 | Đường Số 16. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 21 | Đường Số 13 | 5.7 | Bình Chánh |
| 70 | Đường Số 16. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 12 | Bình Chánh |
| 71 | Đường Số 17. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 22 | Đường Số 12 | 5.8 | Bình Chánh |
| 72 | Đường Số 18. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 1 | Đường Số 19 | 7.2 | Bình Chánh |
| 73 | Đường Số 18. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 12 | Bình Chánh |
| 74 | Đường Số 19. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 2 | Đường Số 22 | 7.7 | Bình Chánh |
| 75 | Đường Số 20. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 13 | Đường Số 17 | 5.8 | Bình Chánh |
| 76 | Đường Số 20. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 11.5 | Bình Chánh |
| 77 | Đường Số 21. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 2 | Đường Số 22 | 7.1 | Bình Chánh |
| 78 | Đường Số 22. Khu Dân Cư Bình Hưng | Đường Số 21 | Đường Số 1 | 5.8 | Bình Chánh |
| 79 | Đường Số 22. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 13.2 | Bình Chánh |
| 80 | Đường Số 24. Khu Dân Cư Bình Hưng | Trọn Đường |  | 5.7 | Bình Chánh |
| 81 | Đường Số 24. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 11.7 | Bình Chánh |
| 82 | Đường Số 26. Khu Dân Cư Him Lam 6a | Đường Số 11 | Đường Số 15 | 12 | Bình Chánh |
| 83 | Nguyễn Thị Tú | Vĩnh Lộc | Ranh Quận Bình Tân | 4.4 | Bình Chánh |
| 84 | Nguyễn Văn Linh | Ranh Quận 7 | Cao Tốc Sài Gòn - Trung Lương | 6.8 | Bình Chánh |
| 85 | Quốc Lộ 1 | Ranh Quận Bình Tân | Cầu Bình Điền | 6.2 | Bình Chánh |
|  |  | Cầu Bình Điền | Ngã Ba Quán Chuối | 4.7 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 4 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 3.7 | Bình Chánh |
| 86 | Quốc Lộ 50 | Ranh Quận 8 | Nguyễn Văn Linh | 10.8 | Bình Chánh |
|  |  | Nguyễn Văn Linh | Hết Ranh Xã Phong Phú | 7.8 | Bình Chánh |
|  |  | Hết Ranh Xã Phong Phú | Hết Ranh Xã Đa Phước | 6.3 | Bình Chánh |
|  |  | Hết Ranh Xã Đa Phước | Cầu Ông Thìn | 4.5 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 3.5 | Bình Chánh |
| 87 | Trần Đại Nghĩa | Quốc Lộ 1 | Cầu Kinh B | 4.7 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 1.7 | Bình Chánh |
|  |  |  |  | 1.7 | Bình Chánh |
| 88 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Conic | Đường Số 12 (Vành Đai Trong Đến Rạch Bà Tàng) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 3 a (Đường Số 8 Đến Đường Số 12) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 3b (Đường Số 12 Dến Đường số 18) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1 (Nguyễn Văn Linh Đến Rạch Bà Tàng) |  | 6 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 7 (Nguyễn Văn Linh Đến Đường Số A) |  | 6 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 7f (Đường Số 8 Đến Đường Số 12) |  | 6 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 2 (Đường Số 3 Đến Đường Số) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 4 (Đường Số 9 Đến Đường Số 11) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 5 (Đường Số 2 Đến Đường 3a) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 8 (Vành Đai Trong Đến Đường Số 11) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 8a (Đường Số 9 Đến Đường Số 11) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 9 (Đường Số 2 Đến Đường Số 10) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 10 (Vành Đai Trong Đến Đường Số 11) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 11 (Đường Số 6 Đến Đường Số 10) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 12a (Đường Số 3b Đến Đường Số 7) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 14 (Vành Đai Trong Đến Đường Số 7) |  | 5 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 16 (Vành Đai Trong Đến Đường số 7) |  | 5 | Bình Chánh |
| 89 | Các Đường Trong Khu Dân Cư Tân Bình | Đường Số 1 (Nguyễn Văn Linh Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1a (Nguyễn Văn Linh Đến Đường Số 1) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1b (Đường Số 8 Đến Đường Số 10) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1c (Đường Số 14 Đến Cuối Đường) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1d (Đường Số 14 Đến Đường Số 16) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 1e (Đường Số 18 Đến Cuối Đường) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 2 (Đường Số 1 Đến Đường 3a) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 3 (Đường Số 1 Đến Đường 6) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường số 3a (Đường Số 2, số 4 Đến Đường Số 10) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 3b (Đường Số 14 Đến Đường số 16) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường số 3c (Đường số 1 Đến Đường Số 18) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 4 (Đường Số 1 Đến Đường 3a) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường số 6 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 6a (Đường Số 1 Đến Đường Số 3) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 8 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 10 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 12 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 16 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 14 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
|  |  | Đường Số 18 (Đường Số 1 Đến Vành Đai Trong) |  | 5.3 | Bình Chánh |
| 90 | Đường Vành Đai Trong | Đường Vành Đai Trong (Nguyễn Văn Linh Đến Đường Số 1) |  | 6 | Bình Chánh |
| 91 | Đường Ông Niệm (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Cầu Ông Niệm | 5.46 | Bình Chánh |
| 92 | Đường Xương Cá 1 (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Thửa 48 Tờ 77 (Bđđc) | 5.46 | Bình Chánh |
| 93 | Đường Xương Cá 2 (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Thửa 81 Tờ 84 (Bđđc) | 5.46 | Bình Chánh |
| 94 | Hẻm Huy Phong (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Cụt | 5.46 | Bình Chánh |
| 95 | Hẻm Văn Phòng Ấp 5 (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Cụt | 5.46 | Bình Chánh |
| 96 | Hẻm Thành Nhân (Xã Phong Phú) | Quốc Lộ 50 | Cụt | 5.46 | Bình Chánh |
| 97 | Nguyễn Ảnh Thủ |  |  |  | Hóc Môn |
|  |  | Quốc Lộ 22 (Ngã Tư Trung Chánh) | Tô Ký | 6.26 | Hóc Môn |
|  |  |  |  |  | Hóc Môn |
| 98 | Quang Trung | Lý Thường Kiệt | Ngã Ba Chùa (Tỉnh Lộ 15) | 6.49 | Hóc Môn |
| 99 | Quốc Lộ 22 (Quốc Lộ 1) | Cầu Vượt An Sương | Ngã Tư Trung Chánh | 4 | Hóc Môn |
|  |  |  |  | 2.75 | Hóc Môn |
|  |  |  |  | 1.82 | Hóc Môn |
| 100 | Trần Bình Trọng | Trọn Đường |  | 6.23 | Hóc Môn |
| 101 | Trưng Nữ Vương | Quang Trung | Trần Khắc Chân | 6.75 | Hóc Môn |
|  |  |  |  | 3.89 | Hóc Môn |
| 102 | Đặng Nhữ Lâm | Huỳnh Tấn Phát | Kho Dầu B | 4.5 | Nhà Bè |
| 103 | Đào Tông Nguyên | Huỳnh Tấn Phát | Kho Dầu C | 4,5 | Nhà Bè |
| 104 | Dương Cát Lợi | Huỳnh Tấn Phát | Kho Dầu A | 4.5 | Nhà Bè |
| 105 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn | Trọn Đường |  | 5.2 | Nhà Bè |
| 106 | Đường Nội Bộ Khu Tái Định Cư Phước Kiến Giai Đoạn I | Trọn Đường |  | 4.4 | Nhà Bè |
| 107 | Nguyễn Thị Hương | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 108 | Đường Vào Kho Xăng Dầu Lâm Tài Chính | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 109 | Đường Vào Kho Xăng Dầu Petechim | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 110 | Đường Nội Bộ Trung Tâm Sinh Hoạt Thanh Thiếu Niên | Trọn Đường |  | 4.35 | Nhà Bè |
| 111 | Huỳnh Tấn Phát | Cầu Phú Xuân | Đào Tông Nguyên | 6 | Nhà Bè |
|  |  | Đào Tông Nguyên | Mũi Nhà Bè | 4,8 | Nhà Bè |
| 112 | Lê Văn Lương | Cầu Rạch Đĩa | Cầu Long Kiền | 4.2 | Nhà Bè |
| 113 | Nguyễn Bình | Huỳnh Tấn Phát | Cầu Mương Chuối | 4.2 | Nhà Bè |
| 114 | Nguyễn Hữu Thọ | Cầu Rạch Đĩa 2 | Cầu Bà Chiêm | 8 | Nhà Bè |
| 115 | Phạm Thị Kỳ | Nguyễn Bình | Nhà Thiếu Nhi | 4.2 | Nhà Bè |
| 116 | Phạm Thị Quy | Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị | Nhà Thiếu Nhi | 4.2 | Nhà Bè |
| 117 | Dương Thị Năm | Nguyễn Bình | Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị | 4.2 | Nhà Bè |
| 118 | Đường Vào Dự Án Khu Dân Cư Phú Xuân | Trọn Đường |  | 4.35 | Nhà Bè |
| 119 | Đường Vào Khu Dân Cư Công Ty Dvtm - Kd Nhà Sài Gòn Mới | Trọn Đường |  | 4.35 | Nhà Bè |
| 120 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Trần Thái | Trọn Đường |  | 4.4 | Nhà Bè |
| 121 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Tân An Huy | Trọn Đường |  | 4.4 | Nhà Bè |
| 122 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Vạn Phát Hưng | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 123 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Vạn Hưng Phú | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 124 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cu Công Trình Cảng Sài Gòn | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |
| 125 | Đường Nội Bộ Khu Dân Cư Cotec | Trọn Đường |  | 4.2 | Nhà Bè |