***Khu vực 1***

| **STT** | **TÊN ĐƯỜNG (Khu vực 1)** | **ĐOẠN ĐƯỜNG** | | **GIÁ ĐẤT** | **QUẬN/ HUYỆN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỪ** | **ĐẾN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Alexandre De Rhodes | Trọn Đường |  | 92.4 | 1 |
| 2 | Bùi Thị Xuân | Trọn Đường |  | 59.8 | 1 |
| 3 | Bùi Viện | Trọn Đường |  | 52.8 | 1 |
| 4 | Calmette | Trọn Đường |  | 57.8 | 1 |
| 5 | Cao Bá Quát | Trọn Đường |  | 46.2 | 1 |
| 6 | Chu Mạnh Trinh | Trọn Đường |  | 52.8 | 1 |
| 7 | Cách Mạng Tháng Tám | Trọn Đường |  | 66 | 1 |
| 8 | Cống Quỳnh | Trọn Đường |  | 58.1 | 1 |
| 9 | Công Trường Lam Sơn | Trọn Đường |  | 115.9 | 1 |
| 10 | Công Trường Mê Linh |  |  | 96.8 | 1 |
| 11 | Công Xã Paris | Trọn Đường |  | 96.8 | 1 |
| 12 | Đinh Tiên Hoàng | Điện Biên Phủ | Võ Thị Sáu | 45.2 | 1 |
|  | Đinh Tiên Hoàng | Hai Bà Trưng | 45.5 | 1 |
| 13 | Đặng Thị Nhu | Trọn Đường |  | 56.7 | 1 |
| 14 | Đặng Trần Côn | Trọn Đường |  | 37.4 | 1 |
| 15 | Đồng Khởi | Trọn Đường |  | 162 | 1 |
| 16 | Đỗ Quang Đẩu | Trọn Đường |  | 39.6 | 1 |
| 17 | Đông Du | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 18 | Hai Bà Trưng | Bến Bạch Đằng | Nguyễn Thị Minh Khai | 96.8 | 1 |
|  | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65.6 | 1 |
|  | Võ Thị Sáu | Ngã ba Trần Quang Khải | 72.7 | 1 |
|  | Ngã ba Trần Quang Khải | Cầu Kiệu | 58.2 | 1 |
| 19 | Huyền Trân Công Chúa | Trọn Đường |  | 44 | 1 |
| 20 | Huỳnh Thúc Kháng | Nguyễn Huệ | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 92.4 | 1 |
|  | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Quách Thị Trang | 70 | 1 |
| 21 | Hàm Nghi | Trọn Đường |  | 101.2 | 1 |
| 22 | Hàn Thuyên | Trọn Đường |  | 92.4 | 1 |
| 23 | Hải Triều | Trọn Đường |  | 86 | 1 |
| 24 | Hồ Huấn Nghiệp | Trọn Đường |  | 92.4 | 1 |
| 25 | Hồ Tùng Mậu | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 41.3 | 1 |
|  | Hàm Nghi | Tôn Thất Thiệp | 68.9 | 1 |
| 26 | Ký Con | Trọn Đường |  | 58.2 | 1 |
| 27 | Lý Tự Trọng | Ngã Sáu Phù Đổng | Hai Bà Trưng | 101.2 | 1 |
|  | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 78.5 | 1 |
| 28 | Lương Hữu Khánh | Trọn Đường |  | 38.8 | 1 |
| 29 | Lê Anh Xuân | Trọn Đường |  | 66 | 1 |
| 30 | Lê Công Kiều | Trọn Đường |  | 46.6 | 1 |
| 31 | Lê Duẩn | Trọn Đường |  | 110 | 1 |
| 32 | Lê Lai | Chợ Bến Thành | Nguyễn Thị Nghĩa | 88 | 1 |
|  | Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 79.2 | 1 |
| 33 | Lê Lợi | Trọn Đường |  | 162 | 1 |
| 34 | Lê Thánh Tôn | Phạm Hồng Thái | Hai Bà Trưng | 115.9 | 1 |
|  | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 110 | 1 |
| 35 | Lê Thị Hồng Gấm | Nguyễn Thái Học | Calmette | 48.4 | 1 |
|  | Calmette | Phó Đức Chính | 59.4 | 1 |
| 36 | Lê Thị Riêng | Trọn Đường |  | 66 | 1 |
| 37 | Lưu Văn Lang | Trọn Đường |  | 83.6 | 1 |
| 38 | Lê Văn Hưu | Trọn Đường |  | 57.2 | 1 |
| 39 | Mai Thị Lựu | Trọn Đường |  | 40.6 | 1 |
| 40 | Mạc Thị Bưởi | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 41 | Mạc Đỉnh Chi | Trọn Đường |  | 59.4 | 1 |
| 42 | Nguyễn Thị Minh Khai | Cầu Thị Nghè | Hai Bà Trưng | 61.4 | 1 |
|  | Hai Bà Trưng | Cống Quỳnh | 77 | 1 |
|  | Cống Quỳnh | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 66 | 1 |
| 43 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Võ Văn Kiệt | Hàm Nghi | 79.2 | 1 |
|  | Hàm Nghi | Nguyễn Thị Minh Khai | 75.6 | 1 |
| 44 | Nguyễn An Ninh | Trọn Đường |  | 79.2 | 1 |
| 45 | Nguyễn Cảnh Chân | Trọn Đường |  | 44.8 | 1 |
| 46 | Nguyễn Công Trứ | Nguyễn Thái Học | Phó Đức Chính | 57.2 | 1 |
|  | Phó Đức Chính | Hồ Tùng Mậu | 73 | 1 |
| 47 | Nguyễn Cư Trinh | Trọn Đường |  | 57.5 | 1 |
| 48 | Nguyễn Du | Cách Mạng Tháng Tám | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 57.2 | 1 |
|  | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Hai Bà Trưng | 66 | 1 |
|  | Hai Bà Trưng | Tôn Đức Thắng | 57.2 | 1 |
| 49 | Nguyễn Huệ | Trọn Đường |  | 162 | 1 |
| 50 | Nguyễn Văn Bình | Trọn Đường |  | 57.2 | 1 |
| 51 | Nguyễn Khắc Nhu | Trọn Đường |  | 37 | 1 |
| 52 | Nam Quốc Cang | Trọn Đường |  | 44 | 1 |
| 53 | Nguyễn Siêu | Trọn Đường |  | 46.2 | 1 |
| 54 | Nguyễn Thiệp | Trọn Đường |  | 74.8 | 1 |
| 55 | Nguyễn Thái Bình | Trọn Đường |  | 57.1 | 1 |
| 56 | Nguyễn Thái Học | Trần Hưng Đạo | Phạm Ngũ Lão | 61.6 | 1 |
|  | Đoạn Còn Lại |  | 48.4 | 1 |
| 57 | Nguyễn Thị Nghĩa | Trọn Đường |  | 61.6 | 1 |
| 58 | Nguyễn Trung Ngạn | Trọn Đường |  | 37 | 1 |
| 59 | Nguyễn Trung Trực | Lê Lợi | Lê Thánh Tôn | 82.2 | 1 |
|  | Lê Thánh Tôn | Nguyễn Du | 77 | 1 |
| 60 | Nguyễn Trãi | Ngã sáu Phù Đổng | Cống Quỳnh | 88 | 1 |
|  | Cống Quỳnh | Nguyễn Văn Cừ | 66 | 1 |
| 61 | Nguyễn Văn Chiêm | Trọn Đường |  | 66 | 1 |
| 62 | Nguyễn Văn Cừ | Trần Hưng Đạo | Ngã sáu Nguyễn Văn Cừ | 42.7 | 1 |
| 63 | Nguyễn Văn Giai | Trọn Đường |  | 44 | 1 |
| 64 | Nguyễn Văn Thủ | Hai Bà Trưng | Mạc Đĩnh Chi | 48.4 | 1 |
|  | Mạc Đĩnh Chi | Hoàng Sa | 44 | 1 |
| 65 | Nguyễn Văn Tráng | Trọn Đường |  | 44 | 1 |
| 66 | Nguyễn Đình Chiểu | Hai Bà Trưng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 66 | 1 |
|  | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Hoàng Sa | 45 | 1 |
| 67 | Nguyễn Bỉnh Khiêm | Trọn Đường |  | 48.8 | 1 |
| 68 | Ngô Văn Năm | Trọn Đường |  | 47.7 | 1 |
| 69 | Ngô Đức Kế | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 70 | Pasteur | Nguyễn Thị Minh Khai | Hàm Nghi | 79.5 | 1 |
|  | Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 69.6 | 1 |
| 71 | Phan Bội Châu | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 72 | Phan Châu Trinh | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 73 | Phan Kế Bính | Trọn Đường |  | 37.3 | 1 |
| 74 | Phan Văn Đạt | Trọn Đường |  | 57.2 | 1 |
| 75 | Phạm Hồng Thái | Trọn Đường |  | 83.6 | 1 |
| 76 | Phạm Ngọc Thạch | Trọn Đường |  | 65 | 1 |
| 77 | Phạm Ngũ Lão | Phó Đức Chính | Nguyễn Thị Nghĩa | 51.2 | 1 |
|  | Nguyễn Thị Nghĩa | Nguyễn Trãi | 70.4 | 1 |
| 78 | Phạm Viết Chánh | Trọn Đường |  | 44 | 1 |
| 79 | Phó Đức Chính | Trọn Đường |  | 63.2 | 1 |
| 80 | Phùng Khắc Khoan | Trọn Đường |  | 38.4 | 1 |
| 81 | Sương Nguyệt Ánh | Trọn Đường |  | 77 | 1 |
| 82 | Thi Sách | Trọn Đường |  | 57.2 | 1 |
| 83 | Thái Văn Lung | Trọn Đường |  | 79.7 | 1 |
| 84 | Thủ Khoa Huân | Nguyễn Du | Lý Tự Trọng | 88 | 1 |
|  | Lý Tự Trọng | Lê Thánh Tôn | 88 | 1 |
| 85 | Trần Cao Vân | Trọn Đường |  | 63.2 | 1 |
| 86 | Trần Hưng Đạo | Quách Thị Trang | Nguyễn Thái Học | 68.9 | 1 |
|  | Nguyễn Thái Học | Nguyễn Khắc Nhu | 76 | 1 |
|  | Nguyễn Khắc Nhu | Nguyễn Văn Cừ | 58.7 | 1 |
| 87 | Trần Quang Khải | Trọn Đường |  | 38.7 | 1 |
| 88 | Trịnh Văn Cấn | Trọn Đường |  | 37.4 | 1 |
| 89 | Trương Định | Trọn Đường |  | 88 | 1 |
| 90 | Tôn Thất Thiệp | Trọn Đường |  | 68.2 | 1 |
| 91 | Tôn Thất Tùng | Trọn Đường |  | 63.2 | 1 |
| 92 | Tôn Thất Đạm | Tôn Thất Thiệp | Hàm Nghi | 79.2 | 1 |
|  | Hàm Nghi | Võ Văn Kiệt | 63.2 | 1 |
| 93 | Tôn Đức Thắng | Lê Duẩn | Công Trường Mê Linh | 89.3 | 1 |
|  | Công Trường Mê Linh | Cầu Nguyễn Tất Thành | 105.6 | 1 |
| 94 | Võ Thị Sáu | Trọn Đường |  | 56 | 1 |
| 95 | Yersin | Trọn Đường |  | 63.8 | 1 |
| 96 | Nguyễn Hữu Cảnh | Tôn Đức Thắng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 79.2 | 1 |
| 97 | Bà Huyện Thanh Quan | Trọn Đường |  | 46.4 | 3 |
| 98 | Cách Mạng Tháng Tám | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 61.6 | 3 |
|  | Võ Thị Sáu | Ranh Quận Tân Bình | 43.8 | 3 |
| 99 | Cao Thắng | Trọn Đường |  | 57.2 | 3 |
| 100 | Công Trường Quốc Tế | Trọn Đường |  | 79.2 | 3 |
| 101 | Điện Biên Phủ | Ngã Bảy | Cách Mạng Tháng Tám | 38.4 | 3 |
|  | Cách Mạng Tháng Tám | Hai Bà Trưng | 45.5 | 3 |
| 102 | Hai Bà Trưng | Nguyễn Thị Minh Khai | Võ Thị Sáu | 65.6 | 3 |
|  | Võ Thị Sáu | Lý Chính Thắng | 72.7 | 3 |
|  | Lý Chính Thắng | Cầu Kiệu | 58.8 | 3 |
| 103 | Hồ Xuân Hương | Trọn Đường |  | 42.6 | 3 |
| 104 | Kỳ Đồng | Trọn Đường |  | 44 | 3 |
| 105 | Lê Ngô Cát | Trọn Đường |  | 44 | 3 |
| 106 | Lê Quý Đôn | Trọn Đường |  | 55 | 3 |
| 107 | Lê Văn Sỹ | Cầu Lê Văn Sỹ | Trần Quang Diệu | 42.6 | 3 |
|  | Trần Quang Diệu | Ranh Quận Phú Nhuận | 39.6 | 3 |
| 108 | Lý Chính Thắng | Ranh Quận 10 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 37.4 | 3 |
|  | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Quận 1 | 41.4 | 3 |
| 109 | Lý Thái Tổ | Trọn Đường |  | 52.8 | 3 |
| 110 | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Trọn Đường |  | 64.6 | 3 |
| 111 | Ngô Thời Nhiệm | Trọn Đường |  | 44 | 3 |
| 112 | Nguyễn Đình Chiểu | Trọn Đường |  | 61.5 | 3 |
| 113 | Nguyễn Gia Thiều | Trọn Đường |  | 39.6 | 3 |
| 114 | Nguyễn Thị Diệu | Trọn Đường |  | 47 | 3 |
| 115 | Nguyễn Thị Minh Khai | Hai Bà Trưng | Cao Thắng | 77 | 3 |
|  | Cao Thắng | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 66 | 3 |
| 116 | Nguyễn Thiện Thuật | Nguyễn Thị Minh Khai | Nguyễn Đình Chiểu | 44 | 3 |
|  | Nguyễn Đình Chiểu | Điện Biên Phủ | 39.6 | 3 |
| 117 | Nguyễn Thông | Hồ Xuân Hương | Kỳ Đồng | 44 | 3 |
| 118 | Pasteur | Trần Quốc Toản | Võ Thị Sáu | 49.5 | 3 |
|  | Võ Thị Sáu | Ranh Quận 1 | 63.3 | 3 |
| 119 | Phạm Đình Toái | Trọn Đường |  | 37.6 | 3 |
| 120 | Phạm Ngọc Thạch | Trọn Đường |  | 63 | 3 |
| 121 | Trần Cao Vân | Trọn Đường |  | 60 | 3 |
| 122 | Trần Quốc Thảo | Võ Văn Tần | Lý Chính Thắng | 55 | 3 |
|  | Lý Chính Thắng | Cầu Lê Văn Sỹ | 48.4 | 3 |
| 123 | Trần Quốc Toản | Nam Kỳ Khởi Nghĩa | Ranh Quận 1 | 41 | 3 |
| 124 | Trương Định | Trọn Đường |  | 57.2 | 3 |
| 125 | Tú Xương | Trọn Đường |  | 44 | 3 |
| 126 | Võ Thị Sáu | Trọn Đường |  | 52.8 | 3 |
| 127 | Võ Văn Tần | Hồ Con Rùa | Cách Mạng Tháng Tám | 63.8 | 3 |
|  | Cách Mạng Tháng Tám | Cao Thắng | 55 | 3 |
| 128 | An Dương Vương | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 58.2 | 5 |
| 129 | Bùi Hữu Nghĩa | Trọn Đường |  | 37 | 5 |
| 130 | Châu Văn Liêm | Trọn Đường |  | 49.3 | 5 |
| 131 | Công Trường An Đông | Trọn Đường |  | 38.6 | 5 |
| 132 | Hải Thượng Lãn Ông | Võ Văn Kiệt (Trần Văn Kiểu cũ) | Châu Văn Liêm | 38.4 | 5 |
|  | Châu Văn Liêm | Học Lạc | 45.5 | 5 |
| 133 | Hồng Bàng | Trọn Đường |  | 42.6 | 5 |
| 134 | Học Lạc | Trọn Đường |  | 37 | 5 |
| 135 | Hùng Vương | Trọn Đường |  | 39.6 | 5 |
| 136 | Lê Hồng Phong | Hùng Vương | Nguyễn Trãi | 39.6 | 5 |
| 137 | Nguyễn Trãi | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 66 | 5 |
|  | Nguyễn Tri Phương | Học Lạc | 48.4 | 5 |
|  | Học Lạc | Hồng Bàng | 41.8 | 5 |
| 138 | Nguyễn Tri Phương |  |  | 22.3 | 5 |
|  | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Chí Thanh | 41.7 | 5 |
| 139 | Nguyễn Văn Cừ |  |  | 33.6 | 5 |
|  | Trần Hưng Đạo | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 42.7 | 5 |
| 140 | Nhiêu Tâm | Trọn Đường |  | 37.4 | 5 |
| 141 | Phước Hưng | Trọn Đường |  | 41.8 | 5 |
|  |  | Trịnh Hoài Đức | Hồng Bàng | 37.4 | 5 |
| 142 | Tạ Uyên | Hồng Bàng | Nguyễn Chí Thanh | 48.4 | 5 |
| 143 | Tản Đà | Trọn Đường |  | 40.4 | 5 |
| 144 | Trần Bình Trọng | Trọn Đường |  | 39.6 | 5 |
| 145 | Trần Hưng Đạo | Nguyễn Văn Cừ | Nguyễn Tri Phương | 58.7 | 5 |
|  | Nguyễn Tri Phương | Châu Văn Liêm | 38.4 | 5 |
|  | Châu Văn Liêm | Học Lạc | 46.7 | 5 |
| 146 | Trần Phú |  |  | 29.1 | 5 |
|  | Nguyễn Trãi | An Dương Vương | 39.6 | 5 |
|  | An Dương Vương | Ngã Sáu Nguyễn Văn Cừ | 33.9 | 5 |
| 147 | Trịnh Hoài Đức | Trọn Đường |  | 37.4 | 5 |
| 148 | Vũ Chí Hiếu | Trọn Đường |  | 37.4 | 5 |
| 149 | Cao Thắng | Điện Biên Phủ | Ba Tháng Hai | 39.6 | 10 |
| 150 | Nguyễn Giản Thanh | Trọn Đường |  | 15 | 10 |
| 151 | Cách Mạng Tháng Tám | Ba Tháng Hai | Giáp Ranh Quận Tân Bình | 42.3 | 10 |
| 152 | Ba Tháng Hai | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Tri Phương | 39.6 | 10 |
|  | Nguyễn Tri Phương | Lê Hồng Phong | 44 | 10 |
|  | Lê Hồng Phong | Ngã Sáu Công Trường Dân Chủ | 48.4 | 10 |
| 153 | Hùng Vương | Lý Thái Tổ | Nguyễn Chí Thanh | 38 | 10 |
| 154 | Lý Thường Kiệt | Nguyễn Chí Thanh | Ranh Quận Tân Bình | 39.6 | 10 |
| 155 | Ngô Gia Tự | Ngã Bảy Lý Thái Tổ | Ngã Sáu | 42.2 | 10 |
| 156 | Nguyễn Tri Phương | Ba Tháng Hai | Nguyễn Chí Thanh | 40.6 | 10 |
| 157 | Thành Thái | Tô Hiến Thành | Bắc Hải | 44 | 10 |
| 158 | Tô Hiến Thành | Lý Thường Kiệt | Thành Thái | 34.4 | 10 |
|  | Thành Thái | Cách Mạng Tháng Tám | 39.6 | 10 |
| 159 | Nguyễn Văn Trỗi | Trọn Đường |  | 48 | PN |

**Khu A (Khu Đô Thị Nam Thành Phố)**

| 160 | Nguyễn Văn Linh | Rạch Thầy Tiêu | Lê Văn Lương | 23.5 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lê Văn Lương | Rạch Ông Lớn | 13 | 7 |
| 161 | Bertrand Russell (Cr2102+C22102) | Trọn Đường |  | 18.9 | 7 |
| 162 | Bùi Bằng Đoàn (Bắc Park Way) | Trọn Đường |  | 17.2 | 7 |
| 163 | Cao Triều Phát (R2102) | Trọn Đường |  | 19.2 | 7 |
| 164 | Đặng Đại Độ (R2105) | Trọn Đường |  | 18.7 | 7 |
| 165 | Đặng Đức Thuật (H2103) | Trọn Đường |  | 15.3 | 7 |
| 166 | Đô Đốc Tuyết (Cn2106) | Trọn Đường |  | 15 | 7 |
| 167 | Đường 10 | Trọn Đường |  | 14.2 | 7 |
| 168 | Đường 16 | Trọn Đường |  | 14.2 | 7 |
| 169 | Đường 17 | Trọn Đường |  | 14.2 | 7 |
| 170 | Đường 2 | Trọn Đường |  | 14.3 | 7 |
| 171 | Đường 20 | Trọn Đường |  | 15.3 | 7 |
| 172 | Đường 22 | Trọn Đường |  | 14.1 | 7 |
| 173 | Đường 23 | Trọn Đường |  | 15.8 | 7 |
| 174 | Đường 6 | Trọn Đường |  | 16.6 | 7 |
| 175 | Đường C | Hoàng Văn Thái | Rạch Cả Cấm | 16.1 | 7 |
|  |  |  |  | 12.5 | 7 |
| 176 | Đường G | Trọn Đường |  | 15.8 | 7 |
| 177 | Đường N |  |  | 13.3 | 7 |
|  |  | Nguyễn Văn Linh | Nguyễn Đổng Chi | 17.6 | 7 |
| 178 | Đường O | Trọn Đường |  | 13.9 | 7 |
| 179 | Đường P | Nguyễn Văn Linh | Hà Huy Tập | 15.7 | 7 |
|  |  | Đường 10 | Trần Văn Trà | 17 | 7 |
| 180 | Đường U | Trọn Đường |  | 16.9 | 7 |
| 181 | Hoàng Văn Thái (Cr2101+C2101) | Trọn Đường |  | 16.3 | 7 |
| 182 | Hưng Long | Trọn Đường |  | 14.3 | 7 |
| 183 | Lê Văn Thêm (R2103) | Trọn Đường |  | 16.3 | 7 |
| 184 | Luther King (Cr2106) | Trọn Đường |  | 19.8 | 7 |
| 185 | Lý Long Tường (H2105) | Trọn Đường |  | 18.2 | 7 |
| 186 | Morison | Trọn Đường |  | 18.6 | 7 |
| 187 | (Cr2103+C2103) |  |  |  | 7 |
| 188 | Nguyễn Bính (H2109) | Trọn Đường |  | 18.6 | 7 |
| 189 | Nguyễn Cao (R2106) | Trọn Đường |  | 19.4 | 7 |
| 190 | Nguyễn Đức Cảnh (Nam Park Way) | Trọn Đường |  | 18.8 | 7 |
| 191 | Nguyễn Đổng Chi | Rạch Kích | Phan Văn Nghị | 18.4 | 7 |
|  |  | Phan Văn Nghị | Đường N (Bắc) | 19 | 7 |
|  |  | Đường N (Bắc) | Nguyễn Lương Bằng | 17.7 | 7 |
| 192 | Nguyễn Khắc Viện (C2105) | Trọn Đường |  | 19.2 | 7 |
| 193 | Nguyễn Lương Bằng (Broad Way) | Trọn Đường |  | 20.7 | 7 |
| 194 | Nguyễn Phan Chánh (H2106) | Trọn Đường |  | 20.1 | 7 |
| 195 | Phạm Thái Bường (H2101) | Trọn Đường |  | 21.9 | 7 |
| 196 | Phạm Thiều (Cr2104+C2104) | Trọn Đường |  | 13.8 | 7 |
| 197 | Phạm Văn Nghị (H2108) | Trọn Đường |  | 17.1 | 7 |
| 198 | Phan Khiêm Ích (R2101) | Trọn Đường |  | 19.8 | 7 |
| 199 | Phan Văn Chương (R2107) | Trọn Đường |  | 19.8 | 7 |
| 200 | Phố Tiểu Bắc | Trọn Đường |  | 20.2 | 7 |
| 201 | Phố Tiểu Đông | Trọn Đường |  | 15.8 | 7 |
| 202 | Phố Tiểu Nam | Trọn Đường |  | 15.8 | 7 |
| 203 | Raymondienne (C2104) | Trọn Đường |  | 22 | 7 |
| 204 | Tân Phú (C2109) | Nguyễn Văn Linh | Cầu Cả Cấm 1 | 24.2 | 7 |
|  |  | Cầu Cả Cấm 1 | Đường 23 | 21.4 | 7 |
| 205 | Tân Trào (Market Street) | Trọn Đường |  | 17.8 | 7 |
| 206 | Tôn Dật Tiên (Cr2105) | Nguyễn Văn Linh | Trần Văn Trà | 22 | 7 |
| 207 | Trần Văn Trà (C2401+C2404 Roi River Drive) | Tân Phú | Phan Văn Chương | 17.8 | 7 |
|  |  | Đô Đốc Tuyết | Tôn Dật Tiên | 16.9 | 7 |