***Khu vực 5***

| **STT** | **TÊN ĐƯỜNG (Khu vực 5)** | **ĐOẠN ĐƯỜNG** | | **GIÁ** | **QUẬN/ HUYỆN** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỪ** | **ĐẾN** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1 | Bùi Lâm | Duyên Hải | Biển Đông | 1.08 | Cần Giờ |
| 2 | Đặng Văn Kiều | Bến Đò Cơ Khí | Duyên Hải | 1.08 | Cần Giờ |
| 3 | Đào Cử | Duyên Hải | Tắc Xuất | 1.56 | Cần Giờ |
|  |  | Tắc Xuất | Lê Hùng Yên | 1.5 | Cần Giờ |
|  |  | Lê Hùng Yên | Giồng Cháy | 1.5 | Cần Giờ |
| 4 | Duyên Hải | Chợ Cần Giờ | Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác | 1.41 | Cần Giờ |
|  |  | Nghĩa Trang Liệt Sĩ Rừng Sác | Cầu Rạch Lỡ | 1.2 | Cần Giờ |
|  |  | Cầu Rạch Lỡ | Thạnh Thới | 1.23 | Cần Giờ |
|  |  | Thạnh Thời | Nguyễn Văn Mạnh | 1.06 | Cần Giờ |
|  |  |  |  | 900 | Cần Giờ |
| 5 | Lê Thương | Duyên Hải | Đặng Văn Kiều | 1.14 | Cần Giờ |
| 6 | Lê Trọng Mân | Đào Cử | Cầu Cảng Đông Lạnh | 1.14 | Cần Giờ |
| 7 | Lương Văn Nho | Tắc Xuất | Giồng Cháy | 1.41 | Cần Giờ |
|  |  | Giồng Cháy | Phan Trọng Tuệ | 1.41 | Cần Giờ |
| 8 | Rùng Sác | Phà Bình Khánh | Cầu Vượt Bến Lức-Long Thành | 1.84 | Cần Giờ |
|  |  | Cầu Vượt Bến Lức-Long Thành | Hà Quang Vóc | 1.84 | Cần Giờ |
|  |  | Hà Quang Vóc | Cầu Rạch Lá | 1.84 | Cần Giờ |
|  |  | Cầu Rạch Lá | Cầu An Nghĩa | 1.02 | Cần Giờ |
|  |  | Cầu Hà Thành | Duyên Hải | 1.02 | Cần Giờ |
| 9 | Tắc Xuất |  |  | 600 | Cần Giờ |
|  |  | Lương Văn Nho | Biển Đông | 970 | Cần Giờ |
| 10 | Trần Quang Đạo | Tắc Sông Chà | Trường Tiểu Học Bình Mỹ | 1.19 | Cần Giờ |
|  |  | Trường Tiểu Học Bình Mỹ | Rạch Lắp Vòi | 1.19 | Cần Giờ |
|  |  | Rạch Lắp Vòi | Rạch Thủ Huy | 1.06 | Cần Giờ |
| 11 | Giồng Cháy | Giồng Cháy | Duyên Hải | 1.2 | Cần Giờ |