**PHỤ LỤC 1:**

DANH SÁCH TUYẾN ĐƯỜNG, KHU VỰC ƯU TIÊN ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC  
*(ban hành kèm theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2024)*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Tuyến đường** | **Ghi chú** |
| 01 | Bạch Đằng |  |
| 02 | Trần Phú |  |
| 03 | Quang Trung |  |
| 04 | Nguyễn Văn Linh |  |
| 05 | Võ Văn Kiệt |  |
| 06 | Phạm Văn Đồng |  |
| 07 | Điện Biên Phủ |  |
| 08 | Hải Phòng |  |
| 09 | Hàm Nghi |  |
| 10 | Lê Đình Lý |  |
| 11 | Lý Tự Trọng |  |
| 12 | Lê Duẩn |  |
| 13 | Nguyễn Hữu Thọ |  |
| 14 | Nguyễn Tri Phương |  |
| 15 | Trường Chinh |  |
| 16 | Tôn Đức Thắng |  |
| 17 | Nguyễn Lương Bằng |  |
| 18 | 3 Tháng 2 |  |
| 19 | 2 Tháng 9 |  |
| 20 | Duy Tân |  |
| 21 | Đống Đa |  |
| 22 | Lê Lợi |  |
| 23 | Nguyễn Chí Thanh |  |
| 24 | Phan Đình Phùng |  |
| 25 | Trụ sở các cơ quan trọng yếu (Thành ủy, HĐND, Trung tâm Hành chính thành phố...) |  |
| 26 | Khu vực bên trong và ngoài các bệnh viện (Đa khoa Đà Nẵng, Phụ sản - Nhi, Ung Bướu...), trường học |  |
| 27 | Các công viên, vườn hoa (vườn tượng APEC, CV 29/3, CV Thanh niên, vườn hoa 84 Hùng Vương, Công viên Biển Đông...) |  |
| 28 | Hùng Vương |  |
| 29 | Nguyễn Thị Minh Khai |  |
| 30 | Phan Châu Trinh |  |
| 31 | Hoàng Diệu |  |
| 32 | Lê Hồng Phong |  |
| 33 | Thái Phiên |  |
| 34 | Hà Huy Tập |  |
| 35 | Ông Ích Khiêm |  |
| 36 | Trần Cao Vân |  |
| 37 | 30 Tháng 4 |  |
| 38 | Hoàng Thị Loan |  |
| 39 | Nguyễn Sinh Sắc |  |
| 40 | Nguyễn Tất Thành |  |
| 41 | Lý Thường Kiệt |  |
| 42 | Ngô Quyền |  |
| 43 | Trần Hưng Đạo |  |
| 44 | Hồ Nghinh |  |
| 45 | Lê Đức Thọ |  |
| 46 | Vân Đồn |  |
| 47 | Chương Dương |  |
| 48 | Võ Nguyên Giáp |  |
| 49 | Hồ Xuân Hương |  |
| 50 | Ngũ Hành Sơn |  |
| 51 | Lê Văn Hiến |  |
| 52 | Nguyễn Văn Thoại |  |
| 53 | Cách Mạng Tháng 8 |  |
| 54 | Ông Ích Đường |  |
| 55 | Lê Thanh Nghị |  |
| 56 | Xô Viết Nghệ Tĩnh |  |
| 57 | Xuân Thủy |  |
| 58 | Thăng Long |  |
| 59 | Phạm Hùng |  |
| 60 | Pasteur |  |
| 61 | Nguyễn Du |  |
| 62 | Núi Thành |  |
| 63 | Như Nguyệt |  |
| 64 | Hoàng Sa |  |
| 65 | Trường Sa |  |
| 66 | ĐT 605 |  |
| 67 | Quảng Xương |  |
| 68 | Nguyễn Văn Cừ |  |
| 69 | Hoàng Văn Thái |  |
| 70 | Mê Linh |  |
| 71 | Tạ Quang Bửu |  |