**BẢNG GIÁ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN**

| **STT** | **TÊN ĐƯỜNG** | **ĐOẠN ĐƯỜNG** | | **ĐẤT Ở** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TỪ** | **ĐẾN** | **VỊ TRÍ 1** | **VỊ TRÍ 2** | **VỊ TRÍ 3** | **VỊ TRÍ 4** |
| **I.** | **THÀNH PHỐ THUẬN AN:** | |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hồ Văn Mên (cũ  Hương lộ 9) | Ranh An Thạnh - An Sơn (An Sơn 25) | Thạnh Quý | 6.500,0 | 4.230,0 | 3.580,0 | 2.600,0 |
| Thạnh Quý | Sông Sài Gòn | 5.850,0 | 3.800,0 | 3.220,0 | 2.340,0 |
| 2 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 4.670,0 | 3.040,0 | 2.570,0 | 1.870,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 4.040,0 | 2.630,0 | 2.220,0 | 1.620,0 |
| 3 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 3.730,0 | 2.420,0 | 2.050,0 | 1.490,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 3.200,0 | 2.080,0 | 1.760,0 | 1.280,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | An Sơn 01 | Cầu Bình Sơn | An Sơn 42 | 3.430,0 | 2.230,0 | 1.890,0 | 1.370,0 |
| 2 | An Sơn 02 | Hồ Văn Mên | Cầu Đình Bà Lụa | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 3 | An Sơn 03 | An Sơn 01 | Rạch Út Kỷ | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 4 | An Sơn 04 | An Sơn 01 | Đê bao | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 5 | An Sơn 05 | An Sơn 01 (Ngã 3 Cây  Mít) | Đê bao | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 6 | An Sơn 06 | An Sơn 01 (Quán ông  Nhãn) | Đê bao | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 7 | An Sơn 07 | An Sơn 01 | Đê bao | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 8 | An Sơn 08 | An Sơn 01 | Cầu Út Khâu | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 9 | An Sơn 09 | An Sơn 01 | An Sơn 04 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 10 | An Sơn 10 (rạch 5  Trận) | An Sơn 02 | Đê bao Bà Lụa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 11 | An Sơn 11 (rạch 8  Trích) | An Sơn 02 | Đê bao Bà Lụa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 12 | An Sơn 13 | An Sơn 01 (Cầu 6 Hộ, thửa đất số 47, tờ bản đồ 8) | Chùa Phước Viên (thửa đất số 23, tờ bản đồ 8) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 13 | An Sơn 14 | An Sơn 01 (thửa đất số  97, tờ bản đồ 8) | An Sơn 19 (thửa đất số  641, tờ bản đồ 5) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 14 | An Sơn 15 | Hồ Văn Mên | An Sơn 54 (thửa đất số  352, tờ bản đồ 6) | 3.000,0 | 1.950,0 | 1.650,0 | 1.200,0 |
| 15 | An Sơn 16 | Hồ Văn Mên | Thửa đất số 178, tờ bản đồ 9 | 3.000,0 | 1.950,0 | 1.650,0 | 1.200,0 |
| 16 | An Sơn 17 | Hồ Văn Mên | Đất ông Thanh | 3.000,0 | 1.950,0 | 1.650,0 | 1.200,0 |
| 17 | An Sơn 18 | An Sơn 02 | An Sơn 51 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 18 | An Sơn 19 | An Sơn 02 | An Sơn 01 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 19 | An Sơn 20 | Hồ Văn Mên | An Sơn 02 | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 20 | An Sơn 24 | Hồ Văn Mên (thửa đất số 22, tờ bản đồ 6) | Cầu Gừa (rạch Hai Diêu Mương Đào) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 21 | An Sơn 25 | Hồ Văn Mên | An Sơn 54 | 3.000,0 | 1.950,0 | 1.650,0 | 1.200,0 |
| 22 | An Sơn 26 | An Sơn 02 | Rạch Cầu Gừa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 23 | An Sơn 27 | An Sơn 45 | An Sơn 02 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 24 | An Sơn 28 | An Sơn 01 (thửa đất số  479, tờ bản đồ 5) | Đê bao (thửa đất số 117, tờ bản đồ 8) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 25 | An Sơn 29 | An Sơn 01 | Đất ông Trần Văn Chính (thửa đất số 6, tờ bản đồ 8) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 26 | An Sơn 30 | An Sơn 01 | Đê bao | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 27 | An Sơn 31 | An Sơn 01 | Đê bao | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 28 | An Sơn 32 | An Sơn 01 (thửa đất số 100, tờ bản đồ 1) | Thửa đất số 41, tờ bản đồ 5 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 29 | An Sơn 33 | An Sơn 01 (thửa đất số  202, tờ bản đồ 1) | Đê bao rạch Bà Lụa (thửa đất số 26, tờ bản đồ 1) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 30 | An Sơn 35 | An Sơn 01 (thửa đất số  321, tờ bản đồ 1) | Đê bao sông Sài Gòn (thửa đất số 244, tờ bản đồ 4) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 31 | An Sơn 36 | An Sơn 20 | An Sơn 23 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 32 | An Sơn 37 | An Sơn 01 | An Sơn 30 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 33 | An Sơn 38 | An Sơn 02 | Cầu Ba Sắt | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 34 | An Sơn 39 | An Sơn 01 | Đê bao Bà Lụa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 35 | An Sơn 41 | An Sơn 02 | Cầu Quản Cứ | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 36 | An Sơn 42 | Đê bao An Sơn | Đê bao Bà Lụa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 37 | An Sơn 43 | An Sơn 45 | Đê bao Bà Lụa | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 38 | An Sơn 44 | An Sơn 02 | Nhà bà Ngọc | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 39 | An Sơn 45 | An Sơn 02 (ngã 3 làng) | An Sơn 01 (Ụ Sáu Ri) | 3.220,0 | 2.090,0 | 1.770,0 | 1.290,0 |
| 40 | An Sơn 48 | An Sơn 25 | Đất ông Nguyễn Văn Bảy (thửa đất số 40, tờ  bản đồ 3) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 41 | An Sơn 49 | An Sơn 01 | An Sơn 05 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 42 | An Sơn 50 | An Sơn 01 | Đê bao Rạch Cầu  Quay (thửa đất số 4, tờ  bản đồ 7) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 43 | An Sơn 51 | An Sơn 26 (thửa đất số  43, tờ bản đồ 6) | Cầu Lớn AH (thửa đất số 51, tờ bản đồ 6) | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 44 | An Sơn 52 | An Sơn 26 (Ụ rạch Bọng, thửa đất số 229, tờ bản đồ 3) | Cầu Quản Cứ | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 45 | An Sơn 53 | An Sơn 24 (Cầu Gừa) | An Sơn 52 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 46 | An Sơn 54 | An Sơn 01 | Đê bao Bà Lụa | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 47 | An Sơn 55 | An Sơn 01 | An Sơn 37 | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 48 | Đê bao | Ranh Bình Nhâm - An  Sơn | Ranh Thuận An - Thủ  Dầu Một | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 49 | Đê bao Bà Lụa | An Sơn 02 | Đê bao sông Sài Gòn | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| An Sơn 02 | Ranh An Thạnh | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 50 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 2.790,0 | 1.810,0 | 1.530,0 | 1.120,0 |
| 51 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 2.570,0 | 1.670,0 | 1.410,0 | 1.030,0 |
| 52 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 2.570,0 | 1.670,0 | 1.410,0 | 1.030,0 |
| 53 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 2.360,0 | 1.530,0 | 1.300,0 | 940,0 |
| 54 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 2.570,0 | 1.670,0 | 1.410,0 | 1.030,0 |
| 55 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 2.360,0 | 1.530,0 | 1.300,0 | 940,0 |
| 56 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 2.360,0 | 1.530,0 | 1.300,0 | 940,0 |
| 57 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 2.150,0 | 1.400,0 | 1.180,0 | 860,0 |
| **II.** | **THÀNH PHỐ BẾN CÁT:** | |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐH.608 (trừ các thửa đất thuộc Khu công trình công cộng tái định cư xã Phú An) | ĐT.744 (ngã 4 Thùng  Thơ) | ĐT.748 (ngã 3 Chú  Lường) | 2.990,0 | 1.940,0 | 1.640,0 | 1.200,0 |
| 2 | ĐH.609 | ĐT.744 (ngã 4 Phú  Thứ) | Bến Chợ | 2.880,0 | 1.870,0 | 1.580,0 | 1.150,0 |
| Bến Chợ | Ranh xã Phú An và phường An Tây | 2.600,0 | 1.690,0 | 1.430,0 | 1.040,0 |
| 3 | ĐT.744 | Cầu Ông Cộ | Ranh xã Phú An và phường An Tây | 4.270,0 | 2.780,0 | 2.350,0 | 1.710,0 |
| 4 | ĐT.748 (Tỉnh lộ 16) | ĐT.744 (ngã 4 Phú  Thứ) | Ranh xã Phú An và phường An Điền | 4.190,0 | 2.720,0 | 2.300,0 | 1.680,0 |
| 5 | Đường nội bộ Khu công trình công cộng tái định cư xã Phú An | Thửa đất tiếp giáp đường ĐH.608 | | 13.600,0 | 8.840,0 | 7.480,0 | 5.440,0 |
| Đường nội bộ còn lại | | 12.600,0 | 8.190,0 | 6.930,0 | 5.040,0 |
| 6 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 2.650,0 | 1.720,0 | 1.460,0 | 1.060,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 2.110,0 | 1.370,0 | 1.160,0 | 840,0 |
| 7 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 2.450,0 | 1.590,0 | 1.350,0 | 980,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.910,0 | 1.240,0 | 1.050,0 | 760,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường Làng tre | ĐT.744 | ĐT.748 | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 2 | Đường nhựa Ba Duyên đến ấp Bến Giảng (ĐX.609.002) | ĐT.744 | ĐH.609 | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 3 | Đường nhựa ông Bảy  Quang đến đường làng | ĐT.744 | Đường làng | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 4 | Đường nhựa từ ông  Một đến ông Phước | Đường làng | ĐT.744 | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 5 | Đường nhựa từ ông  Phước đến trường cấp  2 Phú An | ĐT.744 | ĐH.608 | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 6 | Đường từ nhà bà Út  Hột đến nhà bà Nương | Nhà bà Út Hột | Nhà bà Nương và nhánh rẽ | 2.090,0 | 1.360,0 | 1.150,0 | 840,0 |
| 7 | ĐX.609.004 | Bà Tám Quan | Tư Phỉ | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 8 | ĐX.609.005 | Ông tư Luông | Ông ba Khoang | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 9 | ĐX.609.009 | Ông Huy | ĐH.609 | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 10 | ĐX.609.010 | Ông Bảy | ĐH.609 | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 11 | ĐX.609.016 | Bà Ngận | Ông Hoàng | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 12 | ĐX.609.018 | Bà tám Xiêm | Bà sáu Đây | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 13 | ĐX.609.019 | ĐT.744 | ĐH.609 | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 14 | ĐX.609.023 | Ông Tư Kiến | Ông Mười Thêm | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 15 | ĐX.609.028 | Bà Hai mập | Ông Tư Đảnh | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 16 | ĐX.609.031 | Ông Hùng | Ông Đồng | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 17 | ĐX.609.034 | ĐT.744 | ĐT.748 | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 18 | ĐX.609.035 | ĐT.744 | Ông Đồng | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 19 | ĐX.609.036 | Bà Oanh | Bà Thúy Mười | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 20 | ĐX.609.044 | ĐT.748 | Bà Nhớ | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 21 | ĐX.609.045 | Trại Cưa | Bà Tư Tác | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 22 | ĐX.609.046 | ĐT.748 | Ông chín Ri | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 23 | ĐX.609.051 | Bà ba Châu | Ông Rồi | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 24 | ĐX.609.054 | ĐT.744 | Ông tư Nho | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 25 | ĐX.609.057 | Cô Hường | Cô Yến bác sỹ | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 26 | ĐX.609.071 | Ông tư Tọ | Ông tám Uộng | 1.950,0 | 1.270,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 27 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 28 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 29 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 30 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 31 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 32 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 33 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 34 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.290,0 | 840,0 | 710,0 | 520,0 |
| **III.** | **THÀNH PHỐ TÂN UYÊN:** | |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đường nội bộ khu TĐC trên địa bàn xã Bạch Đằng và Thạnh Hội | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 9.000,0 | 5.850,0 | 4.950,0 | 3.600,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 8.500,0 | 5.530,0 | 4.680,0 | 3.400,0 |
| 2 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 2.250,0 | 1.460,0 | 1.240,0 | 900,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.910,0 | 1.240,0 | 1.050,0 | 760,0 |
| 3 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 1.840,0 | 1.200,0 | 1.010,0 | 740,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.530,0 | 990,0 | 840,0 | 610,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bạch Đằng 01 | Đường trục chính (thửa đất số 73, tờ bản đồ 1) | Bạch Đằng 06 (thửa đất số 5, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 2 | Bạch Đằng 02 | Đường trục chính (thửa đất số 597, tờ bản đồ 1) | Cầu Bạch Đằng (thửa đất số 115, tờ bản đồ 1) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 3 | Bạch Đằng 03 | Đường trục chính (thửa đất số 279, tờ bản đồ 1) | Đường trục chính (thửa đất số 567, tờ bản đồ 4) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 4 | Bạch Đằng 04 | Bạch Đằng 35 (thửa đất số 209, tờ bản đồ 1) | Bạch Đằng 07 (thửa đất số 5 và 6, tờ bản đồ 4) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 5 | Bạch Đằng 05 | Đường trục chính (thửa đất số 235, tờ bản đồ 1) | Bạch Đằng 04 (thửa đất số 267, tờ bản đồ 1) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 6 | Bạch Đằng 06 | Đường trục chính (Trường tiểu học Bạch  Đằng) | Đường dẫn vào cầu Bạch Đằng 2 (thửa đất số 614, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 7 | Bạch Đằng 07 | Đường trục chính (thửa đất số 83, tờ bản đồ 4) | Bạch Đằng 04 (thửa đất số 5 và 6, tờ bản đồ 4) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 8 | Bạch Đằng 08 | Đường trục chính (thửa đất số 100, tờ bản đồ 4) | Nghĩa trang Bình Hưng (thửa đất số 108, tờ bản đồ 4) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 9 | Bạch Đằng 09 | Đường trục chính (thửa đất số 185, tờ bản đồ 2) | Sông Đồng Nai | 1.940,0 | 1.260,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 10 | Bạch Đằng 10 | Đường trục chính (thửa đất số 585, tờ bản đồ 4) | Bạch Đằng 03 (thửa đất số 35, tờ bản đồ 3) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 11 | Bạch Đằng 11 | Bạch Đằng 31 (thửa đất số 699, tờ bản đồ 4) | Bạch Đằng 06 (thửa đất số 334, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 12 | Bạch Đằng 12 | Đường trục chính (thửa đất số 10, tờ bản đồ 7) | Bạch Đằng 15 (thửa đất số 137, tờ bản đồ 7) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 13 | Bạch Đằng 13 | Đường trục chính (thửa đất số 327, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 401, tờ bản đồ 8 | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 14 | Bạch Đằng 14 | Bạch Đằng 13 (thửa đất số 124, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 119, tờ bản đồ 7 | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 15 | Bạch Đằng 15 | Đường trục chính (thửa đất số 343, tờ bản đồ 7) | Sông Đồng Nai | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 16 | Bạch Đằng 16 | Đường trục chính (thửa đất số 50, tờ bản đồ 5) | Bạch Đằng 17 (thửa đất số 16, tờ bản đồ 6) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 17 | Bạch Đằng 17 | Đường trục chính (thửa đất số 14, tờ bản đồ 6) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 119, tờ bản đồ 6) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 18 | Bạch Đằng 18 | Đường trục chính (thửa đất số 385, tờ bản đồ 10) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 189, tờ bản đồ 6) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 19 | Bạch Đằng 19 | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 104, tờ bản đồ số 5) | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 703, tờ bản đồ số 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 20 | Bạch Đằng 20 | Bạch Đằng 32 (UBND xã Bạch Đằng, thửa đất số 408, tờ bản đồ 5) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 190, tờ bản đồ 10) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 21 | Bạch Đằng 21 | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 52, tờ bản đồ 9) | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 233, tờ bản đồ 9) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 22 | Bạch Đằng 22 | Đường trục chính (thửa đất số 110, tờ bản đồ 10) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 118, tờ bản đồ 10) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 23 | Bạch Đằng 23 | Đường dẫn vào cầu Bạch Đằng 2 (thửa đất số 378, tờ bản đồ 10) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 241, tờ bản đồ 10) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 24 | Bạch Đằng 24 | Đường trục chính (thửa đất số 293, tờ bản đồ 10) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 53, tờ bản đồ 14) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 25 | Bạch Đằng 25 | Đường trục chính (trường THCS Huỳnh Văn Lũy, thửa đất số 1599, tờ bản đồ 9) | Bạch Đằng 33 (Bến phà Tân Trạch, thửa đất số 94, tờ bản đồ 14) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 26 | Bạch Đằng 26 | Đường trục chính (chùa Huê Lâm, thửa đất số 48, tờ bản đồ 13) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 200, tờ bản đồ 13) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 27 | Bạch Đằng 27 | Đường trục chính (thửa đất số 152, tờ bản đồ 13) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 215, tờ bản đồ 13) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 28 | Bạch Đằng 28 | Đường trục chính (thửa đất số 319, tờ bản đồ 12) | Thửa đất số 57, tờ bản đồ 12 | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 29 | Bạch Đằng 29 | Đường trục chính (thửa đất số 488, tờ bản đồ 12) | Thửa đất số 25, tờ bản đồ 16 | 1.940,0 | 1.260,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 30 | Bạch Đằng 30 | Đường trục chính (thửa đất số 69, tờ bản đồ 11) | Đường trục chính (thửa đất số 257, tờ bản đồ 11) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 31 | Bạch Đằng 31 | Đường trục chính (thửa đất số 566, tờ bản đồ 4) | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 61, tờ bản đồ 9) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 32 | Bạch Đằng 32 | Đường trục chính (thửa đất số 23, tờ bản đồ 6) | Đường trục chính (thửa đất số 39, tờ bản đồ 13) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 33 | Bạch Đằng 33 | Đường trục chính (thửa đất số 126, tờ bản đồ 6) | Đường trục chính (thửa đất số 157, tờ bản đồ 13) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 34 | Bạch Đằng 34 | Đường trục chính  (trường THCS Huỳnh  Văn Lũy, thửa đất số  329, tờ bản đồ 10) | Bạch Đằng 33 (thửa đất số 105, tờ bản đồ  14) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 35 | Bạch Đằng 35 | Đường trục chính (thửa đất số 383, tờ bản đồ 1) | Sông Đồng Nai (thửa đất số 211, tờ bản đồ 1) | 2.200,0 | 1.430,0 | 1.210,0 | 880,0 |
| 36 | Bạch Đằng 36 | Bạch Đằng 20 (thửa đất số 412, tờ bản đồ 5) | Bạch Đằng 32 (thửa đất số 103, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 37 | Đường dẫn vào cầu  Bạch Đằng 2 | Đường trục chính (thửa đất số 149, tờ bản đồ 1) | Thửa đất số 364, tờ bản đồ 10 | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 38 | Đường trục chính xã  Bạch Đằng | Cầu Bạch Đằng | Cây xăng Huỳnh  Nhung (thửa đất số  189, tờ bản đồ 1) | 2.460,0 | 1.600,0 | 1.350,0 | 980,0 |
| Cây xăng Huỳnh  Nhung (thửa đất số  189, tờ bản đồ 1) | Thửa đất số 576, tờ bản đồ 12 | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| Thửa đất số 576, tờ bản đồ 12 | Thửa đất số 488, tờ bản đồ 12 | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| Thửa đất số 488, tờ bản đồ 12 | Cổng Sân Golf (thửa đất số 3, tờ bản đồ 15) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| Cổng Sân Golf (thửa đất số 3, tờ bản đồ 15) | Cây xăng Huỳnh  Nhung (thửa đất số  189, tờ bản đồ 1) | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 39 | Gò Sao | Thạnh Hội 05 (thửa đất số 158, tờ bản đồ 7) | Thạnh Hội 11 (thửa đất 56, tờ bản đồ 7) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 40 | Thạnh Hội 01 | Cầu Thạnh Hội | Ngã tư Nhựt Thạnh  (thửa đất số 39 và 47, tờ bản đồ 5) | 2.590,0 | 1.680,0 | 1.420,0 | 1.040,0 |
| 41 | Thạnh Hội 02 | Ngã tư Nhựt Thạnh | Cuối tuyến (thửa đất số 90, tờ bản đồ 2) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 42 | Thạnh Hội 03 | Ngã tư Nhựt Thạnh | Cuối tuyến (thửa đất số 13, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 43 | Thạnh Hội 04 | Ngã tư Nhựt Thạnh  (thửa đất số 47 và 576, tờ bản đồ 5) | Trụ sở UBND xã (cuối thửa đất số 568 và 484, tờ bản đồ 5) | 2.590,0 | 1.680,0 | 1.420,0 | 1.040,0 |
| Trụ sở UBND xã (cuối thửa đất số 568 và 484, tờ bản đồ 5) | Bến đò ấp Thạnh Hiệp (thửa đất số 325, tờ bản đồ 8) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 44 | Thạnh Hội 05 | Thạnh Hội 01 (thửa đất số 888, tờ bản đồ 4) | Sông Đồng Nai (thửa đất số 413, tờ bản đồ 4) | 2.590,0 | 1.680,0 | 1.420,0 | 1.040,0 |
| Thạnh Hội 05 (thửa đất số 413, tờ bản đồ 4) | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 396, tờ bản đồ 8) | 2.590,0 | 1.680,0 | 1.420,0 | 1.040,0 |
| Thạnh Hội 04 (thửa đất số 295, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 227, tờ bản đồ 8 | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 45 | Thạnh Hội 06 | Thạnh Hội 05 (thửa đất số 479, tờ bản đồ 4) | Thửa đất số 598, tờ bản đồ 4 | 1.810,0 | 1.180,0 | 1.000,0 | 720,0 |
| Thửa đất số 598, tờ bản đồ 4 | Cuối tuyến (thửa đất số 599, tờ bản đồ 4) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 46 | Thạnh Hội 07 | Thạnh Hội 05 (thửa đất số 856, tờ bản đồ 4) | Trường tiểu học Thạnh Hội (thửa đất số 839, tờ bản đồ 4) | 1.940,0 | 1.260,0 | 1.070,0 | 780,0 |
| 47 | Thạnh Hội 08 | Thạnh Hội 01 (thửa đất số 293, tờ bản đồ 4) | Thửa đất số 281, tờ bản đồ 4 | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| Thửa đất số 264, tờ bản đồ 4 | Cuối tuyến (thửa đất số 822, tờ bản đồ 4) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 48 | Thạnh Hội 09 | Thạnh Hội 01 (thửa đất số 198, tờ bản đồ 4) | Thạnh Hội 10 (thửa đất số 672, tờ bản đồ 5) | 1.810,0 | 1.180,0 | 1.000,0 | 720,0 |
| 49 | Thạnh Hội 10 | Thạnh Hội 05 (thửa đất số 593, tờ bản đồ 7) | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 515, tờ bản đồ 5) | 2.070,0 | 1.350,0 | 1.140,0 | 830,0 |
| 50 | Thạnh Hội 11 | Thạnh Hội 10 (thửa đất số 762, tờ bản đồ 5) | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 27, tờ bản đồ 6) | 1.810,0 | 1.180,0 | 1.000,0 | 720,0 |
| 51 | Thạnh Hội 12 | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 612, tờ bản đồ 5) | Sông Đồng Nai (thửa đất số 55, tờ bản đồ 5) | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 52 | Thạnh Hội 13 | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 472, tờ bản đồ 5) | Cuối tuyến (thửa đất số 32, tờ bản đồ 5) | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 53 | Thạnh Hội 14 | Thạnh Hội 02 (thửa đất số 725, tờ bản đồ 2) | Thửa đất số 240, tờ bản đồ 2 | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| Thửa đất số 227, tờ bản đồ 2 | Thạnh Hội 02 (thửa đất số 689, tờ bản đồ 2) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 54 | Thạnh Hội 15 | Thạnh Hội 02 (thửa đất số 130, tờ bản đồ 2) | Cuối tuyến (thửa đất số 47, tờ bản đồ 2) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 55 | Thạnh Hội 16 | Thạnh Hội 02 (thửa đất số 117, tờ bản đồ 2) | Cuối tuyến (thửa đất số 288, tờ bản đồ 1) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 56 | Thạnh Hội 17 | Thạnh Hội 11 (thửa đất số 59, tờ bản đồ 7) | Thạnh Hội 05 (thửa đất số 366, tờ bản đồ 8) | 1.810,0 | 1.180,0 | 1.000,0 | 720,0 |
| 57 | Thạnh Hội 22 | Thạnh Hội 04 (thửa đất số 134, tờ bản đồ 5) | Thạnh Hội 09 (thửa đất số 210, tờ bản đồ 5) | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 58 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.680,0 | 1.090,0 | 920,0 | 670,0 |
| 59 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 60 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 61 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 62 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.550,0 | 1.010,0 | 850,0 | 620,0 |
| 63 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 64 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| 65 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.290,0 | 840,0 | 710,0 | 520,0 |
| **IV.** | **HUYỆN BÀU BÀNG:** |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Đại lộ Bình Dương  (Quốc lộ 13) | Ranh phường Mỹ Phước thành phố Bến Cát - Ranh xã Lai Hưng huyện Bàu Bàng | Cuối thửa đất số 564, tờ bản đồ 34 (Lai Hưng) | 6.100,0 | 3.970,0 | 3.360,0 | 2.440,0 |
| Cuối thửa đất số 564, tờ bản đồ 34 (Lai Hưng) | Cuối thửa đất số 755, tờ bản đồ 7 (Lai Hưng) | 3.170,0 | 2.060,0 | 1.740,0 | 1.270,0 |
| Cuối thửa đất số 755, tờ bản đồ 7 (Lai Hưng) | Ranh xã Lai Hưng -  Ranh thị trấn Lai Uyên | 5.630,0 | 3.660,0 | 3.100,0 | 2.250,0 |
| Ranh thị trấn Lai Uyên  - Ranh xã Trừ Văn Thố | Cầu Tham Rớt | 3.170,0 | 2.060,0 | 1.740,0 | 1.270,0 |
| 2 | ĐH.607 (đường bến  Chà Vi) | Ranh phường Mỹ Phước (thửa đất số 53, tờ bản đồ 45) | Cuối thửa đất số 1197, tờ bản đồ 32 (Lai Hưng) | 3.600,0 | 2.340,0 | 1.980,0 | 1.440,0 |
| Cuối thửa đất số 1197, tờ bản đồ 32 (Lai Hưng) | ĐH.620 | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 3 | ĐH.610 (đường Bến  Ván) | ĐT.749A (Ngã 3 trường Tiểu học Long Bình) | Ranh xã Lai Hưng - Ranh thị trấn Lai Uyên | 2.260,0 | 1.470,0 | 1.240,0 | 900,0 |
| 4 | ĐH.617 (đường Trâu  Sữa) | Đại lộ Bình Dương  (Ngã 3 Trâu Sữa) | Trung tâm Nghiên cứu và huấn luyện Chăn nuôi Gia súc lớn (Ngã 3 tại Công ty San Miguel) | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 5 | ĐH.619 (đường KDC  Long Nguyên) | Ngã 3 Lâm Trường  (ĐT.749A) | Ngã 3 UBND xã Long  Nguyên | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 6 | ĐH.620 (cũ ĐH.603) | Ranh phường Chánh Phú Hòa | Đại lộ Bình Dương (Ngã 3 Bến Tượng) | 1.740,0 | 1.130,0 | 960,0 | 700,0 |
| 7 | ĐT.741B (ĐH.612; Bố  Lá - Bến Súc) | Ngã 3 Bố Lá | Ranh xã Tân Hưng -  Ranh thị trấn Lai Uyên | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 8 | ĐT.749A (Tỉnh lộ 30) | Ranh phường Mỹ Phước (Long Nguyên 26) | Cuối thửa đất số 314, tờ bản đồ 64 (Long Nguyên) | 6.100,0 | 3.970,0 | 3.360,0 | 2.440,0 |
| Cuối thửa đất số 314, tờ bản đồ 64 (Long Nguyên) | Ranh xã Long Tân | 2.170,0 | 1.410,0 | 1.190,0 | 870,0 |
| 9 | ĐT.749C (ĐH.611) | Ranh xã Long Nguyên - Ranh thị trấn Lai Uyên | Ngã 3 đòn gánh  (ĐT.749A) | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 10 | ĐT.750 | Ngã 3 Trừ Văn Thố | Ranh xã Long Hòa | 2.320,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| Ngã 3 Bằng Lăng | Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng - Ranh xã Tân Long huyện Phú Giáo | 2.320,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 11 | Đường vào Khu nhà ở nông thôn Nam Long | ĐH.610 (đường Bến Ván) | Đầu thửa đất số 63, tờ bản đồ 37 (Lai Hưng) | 1.450,0 | 940,0 | 800,0 | 580,0 |
| 12 | Hồ Chí Minh (đoạn đã thông tuyến) | Ranh Long Tân (Dầu Tiếng) | Ranh tỉnh Bình Phước | 1.450,0 | 940,0 | 800,0 | 580,0 |
| 13 | Long Nguyên 107  (đường giáp ranh KDC  Long Nguyên) | ĐH.619 (đường KDC Long Nguyên, thửa đất số 1955, tờ bản đồ 77) | ĐH.619 (đường KDC Long Nguyên, thửa đất số 7173, tờ bản đồ 77) | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 14 | Long Nguyên 174 (đường giáp ranh Khu nhà ở nông thôn Nam  Long 3) | ĐH.619 (đường KDC Long Nguyên, thửa đất số 3257, tờ bản đồ 77) | Khu dân cư Sài Gòn Land | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 15 | Tạo lực Mỹ Phước -  Bàu Bàng | Ranh thành phố Bến Cát | Ranh xã Lai Hưng -  Ranh thị trấn Lai Uyên | 2.690,0 | 1.750,0 | 1.480,0 | 1.080,0 |
| 16 | Trừ Văn Thố 123  (Thiếu Niên 3) | Ranh tỉnh Bình Dương và Bình Phước | Hết ranh Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| Hết ranh Khu nhà ở nông thôn Nam Long 2 | Ranh tỉnh Bình Phước (cầu suối bến Ông  Thanh) + Kênh Phước  Hòa (Cây Trường II) | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 17 | Trừ Văn Thố 126 | Trừ Văn Thố 123  (Thiếu Niên 3) | Thửa đất số 246, tờ bản đồ 20 (Trừ Văn Thố) | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| Thửa đất số 246, tờ bản đồ 20 (Trừ Văn Thố) | Thửa đất bà Nguyễn Thị Quyên | 2.030,0 | 1.320,0 | 1.120,0 | 810,0 |
| 18 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 1.800,0 | 1.170,0 | 990,0 | 720,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.520,0 | 990,0 | 840,0 | 610,0 |
| 19 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 1.660,0 | 1.080,0 | 910,0 | 660,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.390,0 | 900,0 | 760,0 | 560,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐH.611 (cũ ĐH.615) | Đại lộ Bình Dương (Ngã 3 Cầu Đôi) | ĐT.749A (Ngã ba đối diện bưu điện xã Long Nguyên) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 2 | ĐH.614 | ĐT.750 | Ranh xã Long Tân | 1.730,0 | 1.120,0 | 950,0 | 690,0 |
| 3 | ĐH.615 (đường nhựa  Long Nguyên - Long  Tân) | ĐT.749A | Ranh xã Long Tân (đi ngã 4 Hóc Măng) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 4 | ĐH.618 | Ranh xã Tân Hưng - Ranh TT Lai Uyên | ĐT.741B | 1.510,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 5 | Đường ấp Cầu Đôi | Đại lộ Bình Dương (xã  Lai Hưng) | ĐH.611 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 6 | Đường liên xã Long  Nguyên - An Lập | ĐH.615 (xã Long Nguyên) | Ranh xã An Lập | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 7 | Đường từ Đại lộ Bình  Dương (Quốc lộ 13, xã  Trừ Văn Thố) đi  ĐT.750 (xã Cây  Trường II) | Đại lộ Bình Dương (Quốc lộ 13, xã Trừ  Văn Thố) | ĐT.750 (xã Cây Trường II) | 1.730,0 | 1.120,0 | 950,0 | 690,0 |
| 8 | Long Nguyên 26  (đường liên xã Long  Nguyên) | ĐT.749A (Long Nguyên) | ĐT.749A (ranh Mỹ Phước) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 9 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 10 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 11 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 12 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 13 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 14 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 15 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 16 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.000,0 | 650,0 | 550,0 | 400,0 |
| **V.** | **HUYỆN BẮC TÂN UYÊN:** | |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐH.410 | ĐT.747A (Bình Cơ) | Ranh xã Bình Mỹ - phường Vĩnh Tân | 2.320,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 2 | ĐH.411 | Ranh Uyên Hưng - Tân Mỹ | Ranh xã Đất Cuốc - Ranh thị trấn Tân Thành | 2.750,0 | 1.790,0 | 1.510,0 | 1.100,0 |
| 3 | ĐH.413 | ĐT.746 (Cầu Rạch Rớ) | Sở Chuối (Ngã 4 ông Minh Quăn) | 1.880,0 | 1.220,0 | 1.030,0 | 750,0 |
| 4 | ĐH.414 (trừ đoạn trùng với đường Vành đai 4 thành phố Hồ  Chí Minh) | ĐH.411 (Lâm trường chiến khu D) | ĐT.746 (Nhà thờ Thượng Phúc, Lạc An) | 1.880,0 | 1.220,0 | 1.030,0 | 750,0 |
| 5 | ĐH.415 (trừ các đoạn thuộc thị trấn Tân Thành) | ĐH.411 (Ngã 3 Đất Cuốc) | ĐT.746 (Công ty An Tỷ, xã Tân Định) | 2.020,0 | 1.310,0 | 1.110,0 | 810,0 |
| 6 | ĐH.416 | ĐT.746 (Ngã 3 Tân Định) | Trường Giải quyết việc làm Số 4 | 1.740,0 | 1.130,0 | 960,0 | 700,0 |
| 7 | ĐH.431 (trừ đoạn trùng với đường Tạo  lực) | ĐH.416 (Ngã 3 vào cầu Tam Lập) | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng | 1.740,0 | 1.130,0 | 960,0 | 700,0 |
| 8 | ĐH.436 | ĐH.411 (Ngã 3 Cây Trắc) | ĐH.415 (UBND xã Đất Cuốc) | 2.320,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 9 | ĐH.437 | ĐH.415 (Nhà ông 5 Đưa) | ĐH.414 (Ngã 3 Văn phòng ấp Giáp Lạc, xã Lạc An) | 1.740,0 | 1.130,0 | 960,0 | 700,0 |
| 10 | ĐT.742 | Cầu Trại Cưa | Bình Mỹ 14 (thửa đất số 4, tờ bản đồ 45) | 4.830,0 | 3.140,0 | 2.660,0 | 1.930,0 |
| Bình Mỹ 14 (thửa đất số 4, tờ bản đồ 45) | Ranh Tân Bình - Bình  Mỹ (Bình Mỹ 01) | 4.120,0 | 2.680,0 | 2.270,0 | 1.650,0 |
| 11 | ĐT.746 | Ranh Uyên Hưng thành phố Tân Uyên - Ranh Tân Mỹ huyện  Bắc Tân Uyên | Hiếu Liêm 20 và cuối thửa đất số 263, tờ bản đồ 19 (Hiếu Liêm) | 2.150,0 | 1.400,0 | 1.180,0 | 860,0 |
| Hiếu Liêm 20 và cuối thửa đất số 263, tờ bản đồ 19 (Hiếu Liêm) | Ranh xã Tân Định - Ranh thị trấn Tân  Thành | 1.740,0 | 1.130,0 | 960,0 | 700,0 |
| Ngã 3 Cây Cầy | Bến đò Hiếu Liêm | 1.370,0 | 890,0 | 750,0 | 550,0 |
| Ranh xã Tân Lập - Ranh thị trấn Tân Thành | Ranh xã Tân Lập huyện Bắc Tân Uyên - phường Hội Nghĩa thành phố Tân Uyên | 2.320,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 12 | ĐT.747A | Cầu Bình Cơ (Ranh Hội Nghĩa - Bình Mỹ) | Ranh Tân Bình - Bình Mỹ | 2.610,0 | 1.700,0 | 1.440,0 | 1.040,0 |
| 13 | Đường dọc bờ hồ Đá  Bàn (Đất Cuốc 30) | ĐH.415 (thửa đất số 585, tờ bản đồ 29) | Ranh thị trấn Tân Thành - Ranh xã Đất  Cuốc | 1.860,0 | 1.210,0 | 1.020,0 | 740,0 |
| 14 | Đường nội bộ khu tái định cư xã Lạc An | |  | 7.000,0 | 4.550,0 | 3.850,0 | 2.800,0 |
| 15 | Đường nội bộ khu tái định cư xã Thường Tân | |  | 8.000,0 | 5.200,0 | 4.400,0 | 3.200,0 |
| 16 | Đường nội bộ khu tái định cư xã Tân Mỹ | |  | 8.000,0 | 5.200,0 | 4.400,0 | 3.200,0 |
| 17 | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng | ĐT.746 | Cầu Tam Lập | 1.880,0 | 1.220,0 | 1.030,0 | 750,0 |
| 18 | Vành Đai 4 thành phố  Hồ Chí Minh (cũ Thủ  Biên - Đất Cuốc) | Cầu Thủ Biên | ĐH.411 | 1.880,0 | 1.220,0 | 1.030,0 | 750,0 |
| 19 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các xã Bình Mỹ, Đất Cuốc, Tân Lập | | 1.610,0 | 1.050,0 | 890,0 | 640,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các xã Bình Mỹ, Đất Cuốc, Tân Lập | | 1.370,0 | 890,0 | 750,0 | 550,0 |
| Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên thuộc các xã còn lại | | 1.610,0 | 1.050,0 | 890,0 | 640,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m thuộc các xã còn lại | | 1.370,0 | 890,0 | 750,0 | 550,0 |
| 20 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 1.190,0 | 770,0 | 650,0 | 480,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bình Mỹ 01 | ĐT.747A (thửa đất số 115, tờ bản đồ 27) | ĐT.742 (thửa đất số 188, tờ bản đồ 27) | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 2 | Bình Mỹ 02 | ĐT.747A (thửa đất số 295, tờ bản đồ 27) | Thửa đất số 199, tờ bản đồ 27 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 3 | Bình Mỹ 03 | ĐT.747A (thửa đất số 46, tờ bản đồ 27) | Thửa đất số 44, tờ bản đồ 27 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 4 | Bình Mỹ 04 | ĐT.747A (thửa đất số 43, tờ bản đồ 26) | ĐT.742 (thửa đất số  236, tờ bản đồ 27) | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 5 | Bình Mỹ 05 | ĐT.747A (thửa đất số 48, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 49, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 6 | Bình Mỹ 06 | ĐT.747A (thửa đất số 68, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 61, tờ bản đồ 30 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 7 | Bình Mỹ 06 (nhánh 1) | Bình Mỹ 06 (thửa đất số 301, tờ bản đồ 30) | Bình Mỹ 14 (thửa đất số 255, tờ bản đồ 42) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 8 | Bình Mỹ 07 | ĐT.747A (thửa đất số 535, tờ bản đồ 30) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 152, tờ bản đồ 30) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 9 | Bình Mỹ 08 | ĐT.747A (thửa đất số 465, tờ bản đồ 30) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 210, tờ bản đồ 30) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 10 | Bình Mỹ 09 | ĐT.747A (thửa đất số 9, tờ bản đồ 42) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 8, tờ bản đồ 42) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 11 | Bình Mỹ 10 | ĐT.747A (thửa đất số 31, tờ bản đồ 42) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 36, tờ bản đồ 42) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 12 | Bình Mỹ 11 | ĐT.747A (thửa đất số 119, tờ bản đồ 42) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 110, tờ bản đồ 42) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 13 | Bình Mỹ 12 | ĐT.747A (thửa đất số 163, tờ bản đồ 42) | Bình Mỹ 06 (nhánh 1, thửa đất số 144, tờ bản đồ 42) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 14 | Bình Mỹ 13 | ĐT.747A (thửa đất số 209, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 198, tờ bản đồ 42 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 15 | Bình Mỹ 14 | ĐT.747A (thửa đất số 293, tờ bản đồ 42) | ĐT.742 (thửa đất số 4, tờ bản đồ 45) | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 16 | Bình Mỹ 15 | ĐT.747A (thửa đất số 341, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 454, tờ bản đồ 42 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 17 | Bình Mỹ 16 | ĐT.747A (thửa đất số 72, tờ bản đồ 41) | Thửa đất số 349, tờ bản đồ 42 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 18 | Bình Mỹ 17 | ĐT.747A (thửa đất số 5, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 938, tờ bản đồ 48 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 19 | Bình Mỹ 18 | ĐT.747A (thửa đất số 198, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 196, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 20 | Bình Mỹ 19 | ĐT.747A (thửa đất số 308, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 663, tờ bản đồ 48 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 21 | Bình Mỹ 20 | ĐT.747A (thửa đất số 452, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 243, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 22 | Bình Mỹ 21 | ĐT.747A (thửa đất số 478, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 668, tờ bản đồ 48 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 23 | Bình Mỹ 22 | ĐT.747A (thửa đất số 290, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 80, tờ bản đồ 53 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 24 | Bình Mỹ 23 | ĐT.747A (thửa đất số 103, tờ bản đồ 52) | Thửa đất số 171, tờ bản đồ 53 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 25 | Bình Mỹ 25 | ĐT.747A (thửa đất số 128, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 129, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 26 | Bình Mỹ 26 | ĐT.747A (thửa đất số 141, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 123, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 27 | Bình Mỹ 27 | ĐT.747A (thửa đất số 148, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 367, tờ bản đồ 66 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 28 | Bình Mỹ 28 | ĐT.747A (thửa đất số 755, tờ bản đồ 66) | Bình Mỹ 27 (thửa đất số 282, tờ bản đồ 66) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 29 | Bình Mỹ 29 | ĐT.747A (thửa đất số 752, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 181, tờ bản đồ 68 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 30 | Bình Mỹ 30 | ĐT.747A (thửa đất số 438, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 422, tờ bản đồ 66 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 31 | Bình Mỹ 31 | ĐT.747A (thửa đất số 425, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 183, tờ bản đồ 68 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 32 | Bình Mỹ 32 | ĐT.747A (thửa đất số 821, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 395, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 33 | Bình Mỹ 33 | ĐT.747A (thửa đất số 715, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 380, tờ bản đồ 66 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 34 | Bình Mỹ 34 | ĐT.747A (thửa đất số 337, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 332, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 35 | Bình Mỹ 35 | ĐT.747A (thửa đất số 340, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 291, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 36 | Bình Mỹ 36 | ĐT.747A (thửa đất số 152, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 155, tờ bản đồ 66 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 37 | Bình Mỹ 37 | ĐT.747A (thửa đất số 880, tờ bản đồ 66) | Thửa đất số 167, tờ bản đồ 61 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 38 | Bình Mỹ 38 | ĐT.747A (trường Tiểu học Bình Mỹ, thửa đất số 184, tờ bản đồ 52) | Thửa đất số 86, tờ bản đồ 51 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 39 | Bình Mỹ 39 | ĐT.747A (thửa đất số 247, tờ bản đồ 52) | Thửa đất số 10, tờ bản đồ 52 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 40 | Bình Mỹ 41 | ĐT.747A (thửa đất số 6, tờ bản đồ 52) | Thửa đất số 173, tờ bản đồ 52 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 41 | Bình Mỹ 42 | ĐT.747A (thửa đất số 252, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 279, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 42 | Bình Mỹ 43 | ĐT.747A (thửa đất số 201, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 647, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 43 | Bình Mỹ 44 | ĐT.747A (thửa đất số 727, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 275, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 44 | Bình Mỹ 45 | ĐT.747A (thửa đất số 146, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 206, tờ bản đồ 51 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 45 | Bình Mỹ 46 | ĐT.747A (thửa đất số 96, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 106, tờ bản đồ 49 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 46 | Bình Mỹ 47 | ĐT.747A (thửa đất số 81, tờ bản đồ 49) | Thửa đất số 21, tờ bản đồ 49 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 47 | Bình Mỹ 48 | ĐT.747A (Chợ Bình Mỹ, thửa đất số 636, tờ bản đồ 41) | Thửa đất số 145, tờ bản đồ 41 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 48 | Bình Mỹ 52 | ĐT.747A (thửa đất số 485, tờ bản đồ 41) | Thửa đất số 37, tờ bản đồ 41 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 49 | Bình Mỹ 53 | ĐT.747A (thửa đất số 476, tờ bản đồ 41) | Thửa đất số 786, tờ bản đồ 41 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 50 | Bình Mỹ 54 | ĐT.747A (thửa đất số 220, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 380, tờ bản đồ 42 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 51 | Bình Mỹ 55 | ĐT.747A (thửa đất số 211, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 210, tờ bản đồ 42 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 52 | Bình Mỹ 56 | ĐT.747A (thửa đất số 174, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 16, tờ bản đồ 41 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 53 | Bình Mỹ 57 | ĐT.747A (thửa đất số 164, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 875, tờ bản đồ 41 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 54 | Bình Mỹ 58 | ĐT.747A (thửa đất số 134, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 73, tờ bản đồ 42 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 55 | Bình Mỹ 59 | ĐT.747A (thửa đất số 394, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 3, tờ bản đồ 41 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 56 | Bình Mỹ 60 | ĐT.747A (thửa đất số 503, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 63, tờ bản đồ 42 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 57 | Bình Mỹ 61 | ĐT.747A (thửa đất số 659, tờ bản đồ 42) | Thửa đất số 727, tờ bản đồ 42 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 58 | Bình Mỹ 62 | ĐT.747A (thửa đất số 206, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 205, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 59 | Bình Mỹ 63 | ĐT.747A (thửa đất số 202, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 653, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 60 | Bình Mỹ 64 | ĐT.747A (thửa đất số 230, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 15, tờ bản đồ 31 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 61 | Bình Mỹ 65 | ĐT.747A (thửa đất số 119, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 82, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 62 | Bình Mỹ 66 | ĐT.747A (thửa đất số 84, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 77, tờ bản đồ 30 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 63 | Bình Mỹ 67 | ĐT.747A (thửa đất số 355, tờ bản đồ 30) | Bình Mỹ 66 (thửa đất số 299, tờ bản đồ 30) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 64 | Bình Mỹ 68 | ĐT.747A (thửa đất số 511, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 46, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 65 | Bình Mỹ 69 | ĐT.747A (thửa đất số 33, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 429, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 66 | Bình Mỹ 70 | ĐT.747A (thửa đất số 28, tờ bản đồ 30) | Bình Mỹ 71 (thửa đất số 29, tờ bản đồ 30) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 67 | Bình Mỹ 71 | ĐT.747A (thửa đất số 256, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 38, tờ bản đồ 26 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 68 | Bình Mỹ 72 | ĐT.747A (thửa đất số 77, tờ bản đồ 26) | Thửa đất số 61, tờ bản đồ 26 | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 69 | Bình Mỹ 73 | ĐT.747A (thửa đất số 115, tờ bản đồ 26) | Thửa đất số 38, tờ bản đồ 26 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 70 | Bình Mỹ 74 | ĐT.747A (thửa đất số 26, tờ bản đồ 26) | Thửa đất số 427, tờ bản đồ 26 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 71 | Đất Cuốc 01 | ĐH.411 (thửa đất số 146, tờ bản đồ 38) | Cuối tuyến (thửa đất số 50, tờ bản đồ 37) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 72 | Đất Cuốc 02 | ĐH.436 (thửa đất số 11, tờ bản đồ 4) | Đất Cuốc 26 (thửa đất số 353, tờ bản đồ 4) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 73 | Đất Cuốc 03 | ĐH.411 (thửa đất số 113, tờ bản đồ 4) | Cuối tuyến (thửa đất số 127, tờ bản đồ 4) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 74 | Đất Cuốc 04 | ĐH.436 (thửa đất số 131, tờ bản đồ 4) | Đất Cuốc 02 (thửa đất số 15, tờ bản đồ 4) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 75 | Đất Cuốc 05 | ĐH.436 (thửa đất số 150, tờ bản đồ 24) | Cuối tuyến (thửa đất số 100, tờ bản đồ 28) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 76 | Đất Cuốc 06 | Đất Cuốc 09 (thửa đất số 438, tờ bản đồ 24) | Đất Cuốc 05 (thửa đất số 489, tờ bản đồ 24) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 77 | Đất Cuốc 07 | Đất Cuốc 08 (thửa đất số 713, tờ bản đồ 24) | Cuối tuyến (thửa đất số 708, tờ bản đồ 24) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 78 | Đất Cuốc 08 | Đất Cuốc 06 (thửa đất số 35, tờ bản đồ 24) | Giáp Suối (thửa đất số  738, tờ bản đồ 24) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 79 | Đất Cuốc 09 | ĐH.436 (thửa đất số 151, tờ bản đồ 24) | Cuối tuyến (thửa đất số 97, tờ bản đồ 26) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 80 | Đất Cuốc 10 | Đất Cuốc 09 (thửa đất số 690, tờ bản đồ 24) | Giáp Suối (thửa đất số  53, tờ bản đồ 05) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 81 | Đất Cuốc 11 | ĐH.436 (thửa đất số 28, tờ bản đồ 01) | Đất Cuốc 12 (thửa đất số 82, tờ bản đồ 01) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 82 | Đất Cuốc 12 | Đất Cuốc 11 | Giáp Suối (thửa đất số  133 và 12, tờ bản đồ  05) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 83 | Đất Cuốc 13 | ĐH.415 (thửa đất số 183, tờ bản đồ 30) | Cuối tuyến (thửa đất số 30, tờ bản đồ 30) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 84 | Đất Cuốc 14 | ĐH.415 (thửa đất số 199, tờ bản đồ 35) | ĐH.437 (thửa đất số  179, tờ bản đồ 35) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 85 | Đất Cuốc 15 | ĐH.437 (thửa đất số 7, tờ bản đồ 02) | Đất Cuốc 16 (thửa đất số 71, tờ bản đồ 02) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 86 | Đất Cuốc 16 | ĐH.437 (thửa đất số 27, tờ bản đồ 02) | Suối Tân Lợi (thửa đất số 224, tờ bản đồ 27) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 87 | Đất Cuốc 17 | ĐH.415 (thửa đất số 51, tờ bản đồ 35) | Đất Cuốc 14 (thửa đất số 409, tờ bản đồ 35) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 88 | Đất Cuốc 18 | ĐH.415 (thửa đất số 41, tờ bản đồ 21) | Cuối tuyến (thửa đất số 550, tờ bản đồ 13) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 89 | Đất Cuốc 19 | Đất Cuốc 18 (thửa đất số 123, tờ bản đồ 21) | Ranh Tân Thành (thửa đất số 529, tờ bản đồ 13) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 90 | Đất Cuốc 20 | ĐH.415 (thửa đất số 113, tờ bản đồ 21) | ĐH.415 (thửa đất số  593, tờ bản đồ 15) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 91 | Đất Cuốc 21 | Đất Cuốc 14 (thửa đất số 2, tờ bản đồ 35) | Giáp Suối (thửa đất số  145, tờ bản đồ 18) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 92 | Đất Cuốc 22 | ĐH.411 (thửa đất số 591, tờ bản đồ 38) | Cuối tuyến (thửa đất số 116, tờ bản đồ 38) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 93 | Đất Cuốc 23 | ĐH.411 (thửa đất số 565, tờ bản đồ 38) | Chợ Đất Cuốc | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 94 | Đất Cuốc 24 | ĐH.411 (thửa đất số 68, tờ bản đồ 30) | Cuối tuyến (thửa đất số 70, tờ bản đồ 36) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 95 | Đất Cuốc 25 | ĐH.436 (thửa đất số 267, tờ bản đồ 4) | Đất Cuốc 02 (thửa đất số 16, tờ bản đồ 4) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 96 | Đất Cuốc 26 | ĐH.436 (thửa đất số 125, tờ bản đồ 24) | Cuối tuyến (thửa đất số 80, tờ bản đồ 28) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 97 | Đất Cuốc 28 | ĐH.415 (thửa đất số 129, tờ bản đồ 30) | Đất Cuốc 24 (thửa đất số 67, tờ bản đồ 30) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 98 | Đất Cuốc 29 | ĐH.415 (thửa đất số 189, tờ bản đồ 30) | Đất Cuốc 24 (thửa đất số 63, tờ bản đồ 30) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 99 | Đất Cuốc 31 | ĐH.415 (thửa đất số 09, tờ bản đồ 01) | Đất Cuốc 15 (thửa đất số 39, tờ bản đồ 02) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 100 | Đất Cuốc 32 | ĐH.415 (thửa đất số 324, tờ bản đồ 35) | Giáp Hồ Đá Bàn (thửa đất số 11, tờ bản đồ 36) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 101 | Đất Cuốc 33 | ĐH.415 (thửa đất số 30, tờ bản đồ 21) | Cuối tuyến (thửa đất số 27, tờ bản đồ 21) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 102 | Đất Cuốc 34 | Đất Cuốc 18 (thửa đất số 7, tờ bản đồ 21) | Cuối tuyến (thửa đất số 8, tờ bản đồ 21) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 103 | Đất Cuốc 35 | ĐH.415 (thửa đất số 4, tờ bản đồ 20) | Cuối tuyến (thửa đất số 420, tờ bản đồ 15) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 104 | Đất Cuốc 36 | ĐH.415 (thửa đất số 762, tờ bản đồ 16) | Cuối tuyến (thửa đất số 329, tờ bản đồ 16) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 105 | Đất Cuốc 37 | ĐH.415 (thửa đất số 338, tờ bản đồ 16) | Cuối tuyến (thửa đất số 418, tờ bản đồ 16) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 106 | Đất Cuốc 38 | ĐH.415 (thửa đất số 652, tờ bản đồ 16) | Cuối tuyến (thửa đất số 416, tờ bản đồ 16) | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| 107 | Đất Cuốc 39 | ĐH.437 (thửa đất số 183, tờ bản đồ 35) | Giáp Suối Cầu (thửa đất số 16, tờ bản đồ 34) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 108 | Đường giáp ranh xã  Tân Định - Tân Lập | Tân Định 01 (thửa đất số 343, tờ bản đồ 26) | Thửa đất số 354, tờ bản đồ 26 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 109 | Đường giáp ranh xã  Tân Mỹ - Thường Tân | ĐT.746 (thửa đất số 67, tờ bản đồ 63) | Tân Mỹ 09 (thửa đất số 663, tờ bản đồ 57) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 110 | Đường và cầu Vàm Tư | ĐH.416 | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng | 1.500,0 | 980,0 | 830,0 | 600,0 |
| Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng | Ranh huyện Bắc Tân  Uyên - huyện Phú Giáo | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 111 | Hiếu Liêm 01 | ĐT.746 (thửa đất số 172, tờ bản đồ 45) | Cuối tuyến (thửa đất số 318, tờ bản đồ 44) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 112 | Hiếu Liêm 02 | Hiếu Liêm 04 (thửa đất số 126, tờ bản đồ 50) | ĐH.415 (thửa đất số  98, tờ bản đồ 50) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 113 | Hiếu Liêm 03 | ĐT.746 (thửa đất số 29, tờ bản đồ 50) | Hiếu Liêm 12 (thửa đất số 20, tờ bản đồ 51) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 114 | Hiếu Liêm 04 | ĐT.746 (thửa đất số 30, tờ bản đồ 50) | Ranh Lạc An (thửa đất số 256, tờ bản đồ số 4) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 115 | Hiếu Liêm 05 | ĐT.746 (thửa đất số 28, tờ bản đồ 50) | Cuối tuyến (thửa đất số 24 và 137, tờ bản đồ 50) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 116 | Hiếu Liêm 06 | ĐT.746 (thửa đất số 759, tờ bản đồ 50) | Hiếu Liêm 04 (thửa đất số 148, tờ bản đồ 50) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 117 | Hiếu Liêm 07 | ĐT.746 (thửa đất số 36, tờ bản đồ 51) | Cuối tuyến (thửa đất số 325, tờ bản đồ 51) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 118 | Hiếu Liêm 08 | ĐT.746 (thửa đất số 47, tờ bản đồ 51) | Cuối tuyến (thửa đất số 64, tờ bản đồ 51) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 119 | Hiếu Liêm 09 | ĐT.746 (thửa đất số 364, tờ bản đồ 51) | Cuối tuyến (thửa đất số 152, tờ bản đồ 51) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 120 | Hiếu Liêm 10 | ĐT.746 (thửa đất số 72, tờ bản đồ 51) | Cuối tuyến (thửa đất số 66, tờ bản đồ 51) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 121 | Hiếu Liêm 12 | ĐT.746 (thửa đất số 10, tờ bản đồ 02) | Cuối tuyến (thửa đất số 103, tờ bản đồ 51) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 122 | Hiếu Liêm 13 | ĐT.746 (thửa đất số 116, tờ bản đồ 5) | Hiếu Liêm 04 (thửa đất số 104, tờ bản đồ 1) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 123 | Hiếu Liêm 14 | ĐT.746 (thửa đất số 593, tờ bản đồ 5) | Cuối tuyến (thửa đất số 6, tờ bản đồ 6) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 124 | Hiếu Liêm 15 | ĐT.746 (thửa đất số 209, tờ bản đồ 5) | ĐT.746 (thửa đất số  251, tờ bản đồ 8) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 125 | Hiếu Liêm 16 | ĐT.746 (thửa đất số 208, tờ bản đồ 5) | Cuối tuyến (thửa đất số 12, tờ bản đồ 6) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 126 | Hiếu Liêm 17 | ĐT.746 (thửa đất số 134, tờ bản đồ 6) | Hiếu Liêm 18 (thửa đất số 93, tờ bản đồ 6) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 127 | Hiếu Liêm 18 | Hiếu Liêm 16 (thửa đất số 166, tờ bản đồ 6) | ĐT.746 (bến đò Hiếu Liêm, thửa đất số 162, tờ bản đồ 6) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 128 | Hiếu Liêm 19 | ĐT.746 (thửa đất số 223, tờ bản đồ 9) | Cuối tuyến (thửa đất số 81, tờ bản đồ 9) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 129 | Hiếu Liêm 20 | ĐT.746 (thửa đất số 247, tờ bản đồ 19) | Cuối tuyến (thửa đất số 12, tờ bản đồ 8) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 130 | Lạc An 01 | ĐT.746 (thửa đất số 49, tờ bản đồ 34) | Bến đò 6 Đẹp (thửa đất số 52, tờ bản đồ 34) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 131 | Lạc An 02 | ĐT.746 (thửa đất số 75, tờ bản đồ 34) | Nhà thờ Biên Hà (thửa đất số 342, tờ bản đồ 35 ) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 132 | Lạc An 03 | ĐT.746 (thửa đất số 318, tờ bản đồ 35) | Lạc An 05 (thửa đất số  91, tờ bản đồ 34) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 133 | Lạc An 04 | ĐT.746 (Nghĩa trang Giáo xứ Mỹ Vân, thửa đất số 968, tờ bản đồ  33) | Thửa đất số 60, tờ bản đồ 34 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 134 | Lạc An 05 | Lạc An 03 (thửa đất số  91, tờ bản đồ 34) | Thửa đất số 02, tờ bản đồ 34 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 135 | Lạc An 06 | Lạc An 11 (thửa đất số  925, tờ bản đồ 33) | Lạc An 02 (thửa đất số  125, tờ bản đồ 35) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 136 | Lạc An 07 | Lạc An 04 (thửa đất số  404, tờ bản đồ 32) | Thửa đất số 193, tờ bản đồ 32 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 137 | Lạc An 08 | ĐT.746 (thửa đất số 1355, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 1059, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 138 | Lạc An 09 | ĐT.746 (thửa đất số 946, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 342, tờ bản đồ 35 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 139 | Lạc An 10 | ĐT.746 (Chợ Lạc An, thửa đất số 863, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 929, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 140 | Lạc An 11 | ĐT.746 (Nhà thờ Lực Điền, thửa đất số 829, tờ bản đồ 33) | Sông Đồng Nai | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 141 | Lạc An 12 | ĐT.746 (thửa đất số 788, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 794, tờ bản đồ 33 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 142 | Lạc An 13 | ĐT.746 (thửa đất số 689, tờ bản đồ 33) | Lạc An 12 (thửa đất số  1537, tờ bản đồ 33) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 143 | Lạc An 14 | ĐT.746 (thửa đất số 743, tờ bản đồ 33) | Lạc An 16 (thửa đất số  758, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 144 | Lạc An 15 | ĐT.746 (thửa đất số 1292, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 626, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 145 | Lạc An 16 | ĐT.746 (thửa đất số 683, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 675, tờ bản đồ 33 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| Thửa đất số 675, tờ bản đồ 33 | Lạc An 11 (thửa đất số  918, tờ bản đồ 33) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 146 | Lạc An 17 | ĐT.746 (thửa đất số 643, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 663, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 147 | Lạc An 18 | ĐT.746 (thửa đất số 572, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 655, tờ bản đồ 33 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 148 | Lạc An 19 | ĐT.746 (thửa đất số 575, tờ bản đồ 33) | Lạc An 20 (thửa đất số  536, tờ bản đồ 33) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 149 | Lạc An 20 | ĐT.746 (thửa đất số 547, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 1532, tờ bản đồ 33 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 150 | Lạc An 21 | ĐT.746 (thửa đất số 580, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 497, tờ bản đồ 33 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 151 | Lạc An 22 | ĐT.746 (thửa đất số 476, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 462, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 152 | Lạc An 23 | ĐT.746 (thửa đất số 448, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 460, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 153 | Lạc An 24 | ĐT.746 (thửa đất số 444, tờ bản đồ 33) | Lạc An 30 (thửa đất số  376, tờ bản đồ 33) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 154 | Lạc An 25 | ĐT.746 (thửa đất số 446, tờ bản đồ 33) | Lạc An 24 (thửa đất số  425, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 155 | Lạc An 26 | ĐT.746 (thửa đất số 336, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 458, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 156 | Lạc An 27 | ĐT.746 (thửa đất số 340, tờ bản đồ 33) | Lạc An 31 (thửa đất số  297, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 157 | Lạc An 28 | Lạc An 20 (thửa đất số  537, tờ bản đồ 33) | Lạc An 29 (thửa đất số  229, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 158 | Lạc An 29 | ĐT.746 (thửa đất số 320, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 310, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 159 | Lạc An 30 | Lạc An 24 (thửa đất số  376, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 95, tờ bản đồ 32 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 160 | Lạc An 31 | Lạc An 27 (thửa đất số  297, tờ bản đồ 33) | Lạc An 30 (thửa đất số  107, tờ bản đồ 32) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 161 | Lạc An 32 | ĐT.746 (thửa đất số 324, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 327, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 162 | Lạc An 33 | ĐT.746 (thửa đất số 219, tờ bản đồ 33) | Lạc An 35 (thửa đất số  14, tờ bản đồ 33) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 163 | Lạc An 34 | ĐT.746 (thửa đất số 115, tờ bản đồ 33) | Thửa đất số 124, tờ bản đồ 33 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 164 | Lạc An 35 | ĐT.746 (thửa đất số 112, tờ bản đồ 33) | Lạc An 36 (thửa đất số  1184, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 165 | Lạc An 36 | Lạc An 35 (thửa đất số  1184, tờ bản đồ 29) | Lạc An 58 (thửa đất số  305, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 166 | Lạc An 37 | ĐT.746 (thửa đất số 57, tờ bản đồ 33) | Lạc An 40 (thửa đất số  63, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 167 | Lạc An 38 | ĐT.746 (thửa đất số 55, tờ bản đồ 33) | Lạc An 40 (thửa đất số  28, tờ bản đồ 33) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 168 | Lạc An 39 | ĐT.746 (thửa đất số 40, tờ bản đồ 33) | Lạc An 40 (thửa đất số  1215, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 169 | Lạc An 40 | Lạc An 33 (thửa đất số  197, tờ bản đồ 33) | Lạc An 41 (thửa đất số  1382, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 170 | Lạc An 41 | ĐT.746 (thửa đất số 42, tờ bản đồ 33) | Lạc An 36 (thửa đất số  962, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 171 | Lạc An 41A | ĐT.746 (thửa đất số 1222, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 1173, tờ bản đồ 29 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 172 | Lạc An 41B | ĐT.746 (thửa đất số 1163, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 1124, tờ bản đồ 29 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 173 | Lạc An 42 | ĐT.746 (thửa đất số 1459, tờ bản đồ 29) | ĐT.746 (thửa đất số  1140, tờ bản đồ 29) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 174 | Lạc An 43 | ĐT.746 (thửa đất số 1065, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 589, tờ bản đồ 29 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 175 | Lạc An 44 | ĐT.746 (thửa đất số 1248, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 922, tờ bản đồ 29 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 176 | Lạc An 45 | ĐT.746 (thửa đất số 986, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 923, tờ bản đồ 29 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 177 | Lạc An 46 | ĐT.746 (thửa đất số 648, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 835, tờ bản đồ 29 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 178 | Lạc An 47 | ĐT.746 (thửa đất số 641, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 620, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 179 | Lạc An 48 | ĐT.746 (thửa đất số 625, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 456, tờ bản đồ 29 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 180 | Lạc An 49 | ĐT.746 (thửa đất số 556, tờ bản đồ 30) | Lạc An 52 (thửa đất số  531, tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 181 | Lạc An 50 | ĐT.746 (thửa đất số 554, tờ bản đồ 30) | Lạc An 52 (thửa đất số  681, tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 182 | Lạc An 51 | ĐT.746 (thửa đất số 541, tờ bản đồ 30) | Lạc An 52 (thửa đất số  512 , tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 183 | Lạc An 52 | ĐH.414 (thửa đất số 677, tờ bản đồ 30) | Lạc An 49 (thửa đất số  531, tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 184 | Lạc An 53 | ĐT.746 (thửa đất số 364, tờ bản đồ 30) | ĐH.414 (thửa đất số  324, tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 185 | Lạc An 54 | ĐT.746 (thửa đất số 343, tờ bản đồ 30) | ĐH.414 (thửa đất số  812, tờ bản đồ 30) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 186 | Lạc An 55 | ĐT.746 (thửa đất số 240, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 148, tờ bản đồ 30 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 187 | Lạc An 56 | Lạc An 53 (thửa đất số  332, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 216, tờ bản đồ 30 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 188 | Lạc An 57 | Đường số 3 khu TĐC Lạc An (thửa đất số 1742, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 944, tờ bản đồ 25 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 189 | Lạc An 58 | Lạc An 36 (thửa đất số  305, tờ bản đồ 29) | Thửa đất số 1442, tờ bản đồ 29 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 190 | Lạc An 59 | ĐH.414 (thửa đất số 848, tờ bản đồ 11) | ĐH.414 (thửa đất số  557, tờ bản đồ 11) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 191 | Lạc An 60 | ĐH.414 (thửa đất số 1022, tờ bản đồ 25) | Lạc An 69 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 192 | Lạc An 61 | ĐH.414 (thửa đất số 102, tờ bản đồ 10) | Ranh xã Hiếu Liêm (thửa đất số 362, tờ bản đồ 7) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 193 | Lạc An 62 | ĐH.414 (thửa đất số 74, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 52, tờ bản đồ 10 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 194 | Lạc An 63 | ĐH.414 (thửa đất số  323, tờ bản đồ 22) | ĐH.414 (thửa đất số  40, tờ bản đồ 10) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 195 | Lạc An 64 | ĐT.746 (thửa đất số 128, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 894, tờ bản đồ 26 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 196 | Lạc An 65 | ĐT.746 (thửa đất số 53, tờ bản đồ 30) | Lạc An 66 (thửa đất 996, tờ bản đồ 26) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 197 | Lạc An 66 | ĐT.746 (thửa đất số 52, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 816, tờ bản đồ 26 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 198 | Lạc An 67 | ĐT.746 (thửa đất số 705, tờ bản đồ 30) | Thửa đất số 1133, tờ bản đồ 26 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 199 | Lạc An 68 | Lạc An 69 (thửa đất số  401, tờ bản đồ 11) | Lạc An 69 (thửa đất số  612, tờ bản đồ 26) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 200 | Lạc An 69 | ĐT.746 (thửa đất số 851, tờ bản đồ 27) | Thửa đất số 330, tờ bản đồ 8 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 201 | Lạc An 71 | ĐT.746 (thửa đất số 975, tờ bản đồ 27) | Trạm Bơm ấp 4 (thửa đất số 436, tờ bản đồ 11) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 202 | Lạc An 72 | Lạc An 71 (thửa đất số  847, tờ bản đồ 27) | Thửa đất số 01, tờ bản đồ 31 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 203 | Lạc An 73 | Lạc An 71 (thửa đất số  600, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 272, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 204 | Lạc An 74 | Lạc An 71 (thửa đất số  257, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 283, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 205 | Lạc An 75 | Lạc An 74 (thửa đất số  256, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 254, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 206 | Lạc An 77 | Lạc An 36 (thửa đất số  803, tờ bản đồ 29) | Lạc An 63 (thửa đất số  366, tờ bản đồ 21) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 207 | Lạc An 78 | ĐH.414 (thửa đất số 339, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 144, tờ bản đồ 7 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 208 | Lạc An 79 | Lạc An 71 (thửa đất số  201, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 248, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 209 | Lạc An 80 | Lạc An 71 (thửa đất số  182, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 151, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 210 | Lạc An 81 | Lạc An 82 (thửa đất số  110, tờ bản đồ 11) | Gò Gáo (thửa đất số  715, tờ bản đồ 27) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 211 | Lạc An 82 | ĐT.746 (thửa đất số 25, tờ bản đồ 27) | Lạc An 71 (thửa đất số  436, tờ bản đồ 11) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 212 | Lạc An 83 | ĐT.746 (thửa đất số 843, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 313, tờ bản đồ 23 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 213 | Lạc An 84 | Hiếu Liêm 20 (thửa đất số 13, tờ bản đồ 16) | Thửa đất số 459, tờ bản đồ 8 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 214 | Lạc An 85 | Hiếu Liêm 20 (thửa đất số 200, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 506, tờ bản đồ 8 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 215 | Lạc An 86 | ĐH.437 (Văn phòng ấp Giáp Lạc, thửa đất số 93, tờ bản đồ 47) | Thửa đất số 197, tờ bản đồ 45 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 216 | Lạc An 87 | Lạc An 86 (thửa đất số  73, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 807, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 217 | Tân Định 01 | Ranh Tân Định - Tân  Lập | Tân Định 05 (thửa đất số 2001, tờ bản đồ 48) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 218 | Tân Định 02 | Tân Định 03 (Ngã 3 nhà ông Lê Văn Sáu , thửa đất số 161, tờ bản đồ 14) | Thửa đất số 27, tờ bản đồ 13 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 219 | Tân Định 02 (nhánh 1) | Ranh Tân Định - Tân Lập (thửa đất số 354, tờ bản đồ 26) | Tân Định 03 (Ngã 3 nhà ông Lê Văn Sáu , thửa đất số 161, tờ bản đồ 14) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 220 | Tân Định 03 | Tân Định 02 (Ngã 3 nhà ông Lê Văn Sáu , thửa đất số 161, tờ bản đồ 14) | Thửa đất số 133, tờ bản đồ 48 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 221 | Tân Định 05 | Tân Định 03 (thửa đất số 226, tờ bản đồ 48) | Thửa đất số 274, tờ bản đồ 48 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 222 | Tân Định 06 | ĐT.746 (thửa đất số 89, tờ bản đồ 28) | Thửa đất số 48, tờ bản đồ 28 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 223 | Tân Định 07 | ĐT.746 (thửa đất số 125, tờ bản đồ 28) | Tân Định 09 (thửa đất số 622, tờ bản đồ 25) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 224 | Tân Định 08 | ĐT.746 (thửa đất số 185, tờ bản đồ 28 | Thửa đất số 173, tờ bản đồ 28 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 225 | Tần Định 09 | ĐT.746 (thửa đất số 558, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 41, tờ bản đồ 25 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 226 | Tân Định 10 | ĐT.746 (thửa đất số 12, tờ bản đồ 28) | Thửa đất số 43, tờ bản đồ 28 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 227 | Tân Định 11 | ĐT.746 (VP ấp 1, thửa đất số 268, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 25, tờ bản đồ 28 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 228 | Tân Định 12 | ĐT.746 (thửa đất số 76, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 603, tờ bản đồ 25 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 229 | Tân Định 13 | ĐT.746 (thửa đất số 543, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 553, tờ bản đồ 25 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 230 | Tân Định 14 | ĐT.746 (thửa đất số 460, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 224, tờ bản đồ 28 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 231 | Tân Định 15 | ĐT.746 (thửa đất số 85, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 55, tờ bản đồ 25 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 232 | Tân Định 16 | ĐT.746 (thửa đất số 110, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 640, tờ bản đồ 25 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 233 | Tân Định 17 | ĐT.746 (thửa đất số 91, tờ bản đồ 25) | Thửa đất số 10, tờ bản đồ 25 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 234 | Tân Định 18 | ĐT.746 (thửa đất số 12, tờ bản đồ 24) | Thửa đất số 102, tờ bản đồ 17 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 235 | Tân Định 19 | ĐT.746 (thửa đất số 12, tờ bản đồ 24) | Thửa đất số 303, tờ bản đồ 18 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 236 | Tân Định 20 | ĐT.746 (thửa đất số 5, tờ bản đồ 24) | Thửa đất số 744, tờ bản đồ 18 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 237 | Tân Định 20 (nhánh 1) | Tân Định 20 (thửa đất số 898, tờ bản đồ 18) | Thửa đất số 687, tờ bản đồ 18 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 238 | Tân Định 21 | ĐT.746 (thửa đất số 172, tờ bản đồ 23) | Tân Định 20 (thửa đất số 957, tờ bản đồ 19) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 239 | Tân Định 22 | ĐT.746 (thửa đất số 23, tờ bản đồ 23) | Thửa đất số 141, tờ bản đồ 23 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 240 | Tân Định 22 (nhánh 1) | Tân Định 22 (thửa đất số 22, tờ bản đồ 23) | Thửa đất số 26, tờ bản đồ 23 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 241 | Tân Định 24 | ĐT.746 (thửa đất số 443, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 436, tờ bản đồ 19 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 242 | Tân Định 25 | ĐT.746 (thửa đất số 452, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 580, tờ bản đồ 22 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 243 | Tân Định 26 | ĐT.746 (thửa đất số 415, tờ bản đồ 20) | Thửa đất số 508, tờ bản đồ 30 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 244 | Tân Định 27 | ĐT.746 (thửa đất số 275, tờ bản đồ 20) | Thửa đất số 841, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 245 | Tân Định 28 | ĐT.746 (thửa đất số 300, tờ bản đồ 20) | Nghĩa trang | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 246 | Tân Định 29 | ĐT.746 (thửa đất số 217, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 227, tờ bản đồ 43 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 247 | Tân Định 30 | ĐT.746 (thửa đất số 2, tờ bản đồ 21) | Thửa đất số 434, tờ bản đồ 21 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| Thửa đất số 434, tờ bản đồ 21 | Thửa đất số 290, tờ bản đồ 31 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 248 | Tân Định 32 | ĐT.746 (thửa đất số 332, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 39, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 249 | Tân Định 33 | ĐT.746 (thửa đất số 304, tờ bản đồ 21) | Tân Định 30 (thửa đất số 428, tờ bản đồ 21) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 250 | Tân Định 34 | ĐT.746 (thửa đất số 451, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 361, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 251 | Tân Định 35 | ĐT.746 (thửa đất số 712, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 315, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 252 | Tân Định 36 | ĐT.746 (thửa đất số 281, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 250, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 253 | Tân Định 37 | ĐT.746 (thửa đất số  677, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 239, tờ bản đồ 45 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 254 | Tân Định 38 | ĐT.746 (thửa đất số 779, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 292, tờ bản đồ 46 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 255 | Tân Định 39 | ĐT.746 (thửa đất số 693, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 98, tờ bản đồ 32 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 256 | Tân Định 40 | ĐT.746 (thửa đất số 158, tờ bản đồ 45) | Thửa đất số 237, tờ bản đồ 45 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 257 | Tân Định 41 | ĐT.746 (thửa đất số 202, tờ bản đồ 45) | Thửa đất số 713, tờ bản đồ 45 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 258 | Tân Định 42 | ĐT.746 (thửa đất số 403, tờ bản đồ 45) | Thửa đất số 574, tờ bản đồ 45 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 259 | Tân Định 43 | ĐT.746 (thửa đất số 201, tờ bản đồ 45) | Thửa đất số 7, tờ bản đồ 50 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 260 | Tân Định 46 | ĐT.746 (thửa đất số 166, tờ bản đồ 45) | Thửa đất số 94, tờ bản đồ 45 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 261 | Tân Định 47 | ĐH.415 (thửa đất số 670, tờ bản đồ 50) | Thửa đất số 53, tờ bản đồ 50 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 262 | Tân Định 48 | ĐH.416 (thửa đất số 358, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 365, tờ bản đồ 19 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 263 | Tân Định 49 | ĐH.416 (thửa đất số 622, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 216, tờ bản đồ 19 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 264 | Tân Định 50 | ĐH.416 (thửa đất số 223, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 122, tờ bản đồ 19 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 265 | Tân Định 51 | ĐH.416 (thửa đất số 115, tờ bản đồ 19 | Tân Định 50 (thửa đất số 810, tờ bản đồ 19) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 266 | Tân Định 52 | ĐH.416 (thửa đất số 712, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 31, tờ bản đồ 19 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 267 | Tân Định 53 | ĐH.416 (thửa đất số 110, tờ bản đồ 19) | Thửa đất số 468, tờ bản đồ 19 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 268 | Tân Định 54 | ĐH.416 (thửa đất số 704, tờ bản đồ 19) | Tân Định 56 (thửa đất số 491, tờ bản đồ 10) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 269 | Tân Định 55 | ĐH.416 (thửa đất số 64, tờ bản đồ 47) | Thửa đất số 587, tờ bản đồ 45 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 270 | Tân Định 56 | ĐH.416 (thửa đất số 74, tờ bản đồ 47) | Thửa đất số 198, tờ bản đồ 11 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 271 | Tân Định 56 (nhánh 2) | Tân Định 56 (thửa đất số 403, tờ bản đồ 6) | Thửa đất số 405, tờ bản đồ 6 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 272 | Tân Định 57 | ĐH.416 (thửa đất số 196, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 193, tờ bản đồ 7 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 273 | Tân Định 58 | ĐH.416 (thửa đất số 410, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 224, tờ bản đồ 7 | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 274 | Tân Định 59 | ĐH.416 (thửa đất số 388, tờ bản đồ 7) | Đường và cầu Vàm Tư  (thửa đất số 29, tờ bản đồ 7) | 1.430,0 | 930,0 | 790,0 | 570,0 |
| 275 | Tân Định 60 | ĐH.416 (thửa đất số 414, tờ bản đồ 41) | Thửa đất số 109, tờ bản đồ 42 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 276 | Tân Định 66 | ĐH.416 (thửa đất số 489, tờ bản đồ 38) | Thửa đất số 21,tờ bản đồ 43 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 277 | Tân Định 67 | ĐH.416 (thửa đất số 227, tờ bản đồ 37) | Thửa đất số 34, tờ bản đồ 37 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 278 | Tân Định 72 | ĐH.416 (thửa đất số 7, tờ bản đồ 36) | Thửa đất số 29, tờ bản đồ 36 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 279 | Tân Định 73 | ĐH.431 (thửa đất số 405, tờ bản đồ 38) | Tân Định 67 (thửa đất số 10, tờ bản đồ 37) | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 280 | Tân Định 74 | ĐH.431 (thửa đất số 485, tờ bản đồ 38) | Thửa đất số 484, tờ bản đồ 38 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 281 | Tân Định 75 | ĐH.431 (thửa đất số 416, tờ bản đồ 38) | Thửa đất số 784, tờ bản đồ 38 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 282 | Tân Định 76 | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng (thửa đất số 368, tờ bản đồ 38) | Thửa đất số 448, tờ bản đồ 40 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 283 | Tân Định 77 | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng (thửa đất số 44, tờ bản đồ 38) | Thửa đất số 307, tờ bản đồ 38 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 284 | Tân Định 78 | Tạo lực Bắc Tân Uyên  - Phú Giáo - Bàu Bàng (thửa đất số 76, tờ bản đồ 39) | Thửa đất số 02, tờ bản đồ 40 | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 285 | Tân Lập 01 | ĐT.746 (thửa đất số 8, tờ bản đồ 7) | Thửa đất số 01, tờ bản đồ 3 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 286 | Tân Lập 02 | ĐT.746 (thửa đất số 1059, tờ bản đồ 05) | Thửa đất số 11, tờ bản đồ 01 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 287 | Tân Lập 03 | Tân Lập 02 (thửa đất số 05, tờ bản đồ 01) | Thửa đất số 52, tờ bản đồ 15 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 288 | Tân Lập 04 | ĐT.746 (thửa đất số 355, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 976, tờ bản đồ 5 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 289 | Tân Lập 05 | ĐT.746 (thửa đất số 8, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 745, tờ bản đồ 5 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 290 | Tân Lập 06 | ĐT.746 (thửa đất số 18, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 378, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 291 | Tân Lập 07 | ĐT.746 (thửa đất số 167, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 153, tờ bản đồ 9 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 292 | Tân Lập 08 | ĐT.746 (thửa đất số 549, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 466, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 293 | Tân Lập 09 | ĐT.746 (thửa đất số 60, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 355, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 294 | Tân Lập 10 | ĐT.746 (thửa đất số 333, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 7, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 295 | Tân Lập 11 | ĐT.746 (thửa đất số 111, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 3, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 296 | Tân Lập 12 | ĐT.746 (thửa đất số 623, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 137, tờ bản đồ 9 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 297 | Tân Lập 13 | ĐT.746 (thửa đất số 33, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 85, tờ bản đồ 10 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 298 | Tân Lập 14 | ĐT.746 (thửa đất số 265, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 60, tờ bản đồ 10 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 299 | Tân Lập 15 | ĐT.746 (thửa đất số 77, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 228, tờ bản đồ 10 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 300 | Tân Lập 16 | ĐT.746 (thửa đất số 95, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 57, tờ bản đồ 10 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 301 | Tân Lập 17 | ĐT.746 (thửa đất số 342, tờ bản đồ 11) | Đường đất của nông trường và thửa đất số 147, tờ bản đồ 11 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 302 | Tân Lập 18 | ĐT.746 (thửa đất số 64, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 346, tờ bản đồ 11 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 303 | Tân Lập 19 | ĐT.746 (thửa đất số 67, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 185, tờ bản đồ 11 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 304 | Tân Lập 20 | ĐT.746 (thửa đất số 50, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 7, tờ bản đồ 11 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 305 | Tân Lập 21 | ĐT.746 (thửa đất số 45, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 5, tờ bản đồ 11 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 306 | Tân Lập 22 | ĐT.746 (thửa đất số 41, tờ bản đồ 11) | Thửa đất số 117, tờ bản đồ 11 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 307 | Tân Lập 23 | ĐT.746 (thửa đất số 36, tờ bản đồ 11) | Đất của nông trường và cuối đất Trịnh Đình Thuật | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 308 | Tân Lập 24 | ĐT.746 (thửa đất số 436, tờ bản đồ 11) | Đường của nông trường (thửa đất số 98, tờ bản đồ 11) | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 309 | Tân Lập 25 | ĐT.746 (thửa đất số 46, tờ bản đồ 13) | Thửa đất số 24, tờ bản đồ 13 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 310 | Tân Lập 26 | ĐT.746 (đất bà Võ Thị  Biến) | Thửa đất số 29, tờ bản đồ 14 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 311 | Tân Lập 27 | ĐT.746 (thửa đất số 44, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 7, tờ bản đồ 14 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 312 | Tân Lập 28 | ĐT.746 (thửa đất số  71, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 50, tờ bản đồ 18 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 313 | Tân Lập 29 | ĐT.746 (thửa đất số 8, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 01, tờ bản đồ 18 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 314 | Tân Lập 30 | ĐT.746 (thửa đất số 79, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 81, tờ bản đồ 9 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 315 | Tân Lập 31 | ĐT.746 (thửa đất số 74, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 91, tờ bản đồ 16 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 316 | Tân Lập 32 | ĐT.746 (thửa đất số 69, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 30, tờ bản đồ 17 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 317 | Tân Lập 33 | ĐT.746 (thửa đất số 67, tờ bản đồ 9) | Thửa đất số 107, tờ bản đồ 9 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 318 | Tân Lập 34 | ĐT.746 (thửa đất số 597, tờ bản đồ 9) | Công ty Triệu Phú Lộc (thửa đất số 192, tờ bản đồ 8) | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 319 | Tân Lập 35 | ĐT.746 (thửa đất số  190, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 187, tờ bản đồ 8 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 320 | Tân Lập 36 | ĐT.746 (thửa đất số 150, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 153, tờ bản đồ 8 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 321 | Tân Lập 37 | ĐT.746 (Văn Phòng ấp 2) | Công ty TNHH Hoàng  Sơn | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 322 | Tân Lập 38 | ĐT.746 (thửa đất số 145, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 141, tờ bản đồ 8 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 323 | Tân Lập 39 | ĐT.746 (thửa đất số 136, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 157, tờ bản đồ 8 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 324 | Tân Lập 40 | ĐT.746 (thửa đất số 129, tờ bản đồ 8) | Thửa đất số 23, tờ bản đồ 17 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 325 | Tân Lập 41 | ĐT.746 (thửa đất số 61, tờ bản đồ 07) | Thửa đất số 15, tờ bản đồ 07 | 1.700,0 | 1.110,0 | 940,0 | 680,0 |
| 326 | Tân Mỹ 01 | ĐT.746 (Đình thần, thửa đất số 4, tờ bản đồ 46) | Vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh (thửa đất số 28, tờ bản đồ 8) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 327 | Tân Mỹ 02 | ĐT.746 (thửa đất số 106, tờ bản đồ 46) | Thửa đất số 167, tờ bản đồ 47 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 328 | Tân Mỹ 03 | ĐT.746 (thửa đất số 140, tờ bản đồ 46) | ĐH.414 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 329 | Tân Mỹ 04 | ĐT.746 (thửa đất số 630, tờ bản đồ 47) | Thửa đất số 496 và  497, tờ bản đồ 47 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 330 | Tân Mỹ 05 | ĐT.746 (thửa đất số 554, tờ bản đồ 56) | Nghĩa trang nhân dân | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 331 | Tân Mỹ 06 | ĐH.413 (thửa đất số 362, tờ bản đồ 57) | Giáp Bàu Nổ (đất công  UBND xã) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 332 | Tân Mỹ 07 | ĐH.413 (thửa đất số 848, tờ bản đồ 57) | ĐH.413 (thửa đất số  950, tờ bản đồ 58) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 333 | Tân Mỹ 08 | ĐH.413 (Gò Đồn, thửa đất 305, tờ bản đồ 49) | Tân Mỹ 07 (thửa đất số 107, tờ bản đồ 57) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 334 | Tân Mỹ 09 | ĐH.413 (thửa đất số 441, tờ bản đồ 57) | Thường Tân 22 (thửa đất số 139, tờ bản đồ 64) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 335 | Tân Mỹ 10 | ĐH.413 (Miễu bà Cây Cám, thửa đất số 441, tờ bản đồ 58) | Tân Mỹ 09 (thửa đất số 515, tờ bản đồ 57) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 336 | Tân Mỹ 11 | Tân Mỹ 10 (thửa đất số 671, tờ bản đồ 58) | Tân Mỹ 09 (thửa đất số 962, tờ bản đồ 58) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 337 | Tân Mỹ 12 | ĐH.414 (Ngã tư Minh Quăn) | Thường Tân 21 (thửa đất 232, tờ bản đồ 61) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 338 | Tân Mỹ 15 | ĐT.746 (thửa đất số 789, tờ bản đồ 36) | Trường Sĩ quan Công binh (thửa đất số 83, tờ bản đồ 8) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 339 | Tân Mỹ 16 | ĐT.746 (thửa đất số 14, tờ bản đồ 45) | Ranh phường Uyên  Hưng (thửa đất số 206, tờ bản đồ 8) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 340 | Tân Mỹ 18 | ĐH.413 (thửa đất số 330, tờ bản đồ 58) | ĐH.413 (thửa đất số  131, tờ bản đồ 58) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 341 | Tân Mỹ 19 | Tân Mỹ 03 (thửa đất số 212, tờ bản đồ 47) | Tân Mỹ 07 (thửa đất số 107, tờ bản đồ 57) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 342 | Thường Tân 01 | ĐT.746 (thửa đất số 361, tờ bản đồ 20) | Thửa đất số 972, tờ bản đồ 10 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 343 | Thường Tân 02 | Thường Tân 01 (thửa đất số 75, tờ bản đồ 20) | Ranh Tân Mỹ - Thường Tân (thửa đất số 106, tờ bản đồ 3) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 344 | Thường Tân 03 | Thường Tân 01 (thửa đất số 19, tờ bản đồ 19) | Dòng Lái (thửa đất số  928, tờ bản đồ 19) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 345 | Thường Tân 04 | ĐT.746 (thửa đất số 206, tờ bản đồ 34) | Thửa đất số 259, tờ bản đồ 28 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 346 | Thường Tân 05 | Thường Tân 02 (thửa đất số 573, tờ bản đồ 10) | Ranh Tân Mỹ (Nội đồng, thửa đất số 274, tờ bản đồ 10) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 347 | Thường Tân 06 | Thường Tân 02 | Ranh Tân Mỹ (Nội đồng) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 348 | Thường Tân 07 | Cống ông Huỳnh (thửa đất số 481, tờ bản đồ 9) | Ranh Tân Mỹ - Thường Tân (thửa đất số 8, tờ bản đồ 9) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 349 | Thường Tân 08 | ĐT.746 (thửa đất số 202, tờ bản đồ 32) | Thửa đất số 405, tờ bản đồ 26 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 350 | Thường Tân 09 | Thường Tân 02 (thửa đất số 736, tờ bản đồ 10) | Thửa đất số 972, tờ bản đồ 10 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 351 | Thường Tân 10 | Văn phòng Công ty Phước Ngọc Linh (thửa đất số 936, tờ bản đồ 26) | Thường Tân 08 (thửa đất số 405, tờ bản đồ  26) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 352 | Thường Tân 11 | Thường Tân 08 (thửa đất số 405, tờ bản đồ 26) | Thường Tân 01 (thửa đất số 972, tờ bản đồ 10) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 353 | Thường Tân 12 | ĐT.746 (thửa đất số 94, tờ bản đồ 32) | Văn phòng Công ty Phước Ngọc Linh (thửa đất số 936, tờ bản đồ 26) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 354 | Thường Tân 13 | Văn phòng Công ty Phước Ngọc Linh (thửa đất số 936, tờ bản đồ 26) | Thường Tân 21 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 355 | Thường Tân 14 | ĐT.746 (thửa đất số 372, tờ bản đồ 31) | Thửa đất số 285, tờ bản đồ 31 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 356 | Thường Tân 16 | ĐT.746 (thửa đất số 555, tờ bản đồ 30) | Miễu Ông (thửa đất số  142, tờ bản đồ 30) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 357 | Thường Tân 17 | ĐT.746 (thửa đất số 754, tờ bản đồ 23) | Thửa đất số 385, tờ bản đồ 23 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 358 | Thường Tân 18 | ĐT.746 (thửa đất số 196, tờ bản đồ 22) | Thường Tân 19 (thửa đất số 568, tờ bản đồ 14) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 359 | Thường Tân 19 | ĐT.746 (thửa đất số 139, tờ bản đồ 21) | Thường Tân 18 (thửa đất số 568, tờ bản đồ 14) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 360 | Thường Tân 20 | Thường Tân 18 (thửa đất số 64, tờ bản đồ 20) | Thửa đất số 327, tờ bản đồ 23 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 361 | Thường Tân 21 | Thường Tân 18 (thửa đất số 56, tờ bản đồ 22) | Nghĩa trang (thửa đất số 4007, tờ bản đồ 8) | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 362 | Thường Tân 22 | Thường Tân 18 (thửa đất số 568, tờ bản đồ 14) | Tân Mỹ 09 (thửa đất số 573, tờ bản đồ 14) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 363 | Thường Tân 23 | Thường Tân 18 (thửa đất số 60, tờ bản đồ 22) | Thường Tân 19 (thửa đất 519, tờ bản đồ 14) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 364 | Thường Tân 24 | Thường Tân 25 (thửa đất số 119, tờ bản đồ 13) | Nghĩa Trang ấp 5 (thửa đất số 3, tờ bản đồ 13) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 365 | Thường Tân 25 | ĐT.746 (Văn phòng ấp 5, thửa đất số 224, tờ bản đồ 12) | Thường Tân 19 (Văn phòng ấp 6, thửa đất số 448, tờ bản đồ 14) | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 366 | Thường Tân 26 | Thường Tân 25 (thửa đất 509, tờ bản đồ 13) | Thửa đất số 322, tờ bản đồ 14 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 367 | Thường Tân 27 | Thường Tân 22 (thửa đất 515, tờ bản đồ 14) | Thửa đất số 311, tờ bản đồ 15 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 368 | Thường Tân 28 | Thường Tân 25 (thửa đất số 129, tờ bản đồ 13) | Thửa đất số 71, tờ bản đồ 13 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 369 | Thường Tân 29 | Thường Tân 25 (thửa đất số 85, tờ bản đồ 13) | Thửa đất số 71, tờ bản đồ 13 | 1.600,0 | 1.040,0 | 880,0 | 640,0 |
| 370 | Thường Tân 31 | Thường Tân 21 (thửa đất số 73, tờ bản đồ 22) | Thửa đất số 168, tờ bản đồ 23 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 371 | Thường Tân 32 | Thường Tân 08 (thửa đất 844, tờ bản đồ 26) | Thửa đất số 318, tờ bản đồ 27 | 1.400,0 | 910,0 | 770,0 | 560,0 |
| 372 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.300,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 373 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 374 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 375 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 376 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 377 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 378 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.100,0 | 720,0 | 610,0 | 440,0 |
| 379 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 1.000,0 | 650,0 | 550,0 | 400,0 |
| **VI.** | **HUYỆN PHÚ GIÁO:** |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐT.741 | Ranh Bắc Tân Uyên - Phú Giáo | ĐT.741B | 3.300,0 | 2.150,0 | 1.820,0 | 1.320,0 |
| ĐT.741B | ĐH.515 | 1.280,0 | 830,0 | 700,0 | 510,0 |
| ĐH.515 | ĐH.514 (UBND xã Phước Hòa) | 1.140,0 | 740,0 | 630,0 | 460,0 |
| ĐH.514 (UBND xã Phước Hòa) | Ngã 3 vào chợ Phước Hòa | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| Ngã 3 vào chợ Phước  Hòa | ĐH.513 | 1.280,0 | 830,0 | 700,0 | 510,0 |
| ĐH.513 | Cầu Vàm Vá | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| Ranh An Bình - Phước  Vĩnh | UBND xã An Bình (cũ) | 1.310,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| UBND xã An Bình | Ranh Bình Phước | 1.180,0 | 770,0 | 650,0 | 470,0 |
| 2 | ĐT.741B | ĐT.741 | Ranh Phú Giáo - Bàu  Bàng | 2.330,0 | 1.510,0 | 1.280,0 | 930,0 |
| 3 | ĐT.741C (ĐH.516 cũ) | Ranh Lai Uyên - Bàu Bàng | Cầu Suối Thôn | 920,0 | 600,0 | 510,0 | 370,0 |
| Cầu Suối Thôn | Ngã 3 đường Xóm Quạt (xóm mới) | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Ngã 3 đường Xóm Quạt (xóm mới) | Giáp ranh tỉnh Bình Phước | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 4 | ĐT.750 | ĐT.741 | Cầu số 1 xã Phước Hòa | 1.050,0 | 680,0 | 580,0 | 420,0 |
| Cầu số 1 xã Phước Hòa | Cầu số 4 Tân Long | 920,0 | 600,0 | 510,0 | 370,0 |
| Cầu số 4 Tân Long | Ranh Trừ Văn Thố | 1.050,0 | 680,0 | 580,0 | 420,0 |
| 5 | Tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (thuộc địa bàn các xã) | | | 920,0 | 600,0 | 510,0 | 370,0 |
| 6 | Trần Hưng Đạo (nối dài) | ĐH.506 | Suối Vàm Vá | 1.310,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| 7 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 980,0 | 640,0 | 540,0 | 390,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| 8 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 880,0 | 570,0 | 480,0 | 350,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 750,0 | 490,0 | 410,0 | 300,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐH.501 (trừ đoạn trùng đường Tạo lực) | Cầu Bà Ý | Cầu Gia Biện | 680,0 | 440,0 | 370,0 | 270,0 |
| Cầu Gia Biện | ĐH.503 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 2 | ĐH.502 (trừ đoạn trùng đường Tạo lực) | ĐT.741 (Nhà thờ An Bình) | Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| Ngã 3 (Công ty hạt điều Hải Việt) | Ngã 3 Cây Khô (ĐH.513) | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| Ngã 3 Cây Khô  (ĐH.513) | ĐT.741 | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| 3 | ĐH.502 nối dài | Ngã 3 Cây Khô (ĐH.513) | Ấp Đuôi Chuột xã  Tam Lập | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 4 | ĐH.503 | ĐT.741 (Nông trường 84) | Suối Mã Đà | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 5 | ĐH.504 | ĐT.741 | ĐH.507 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 6 | ĐH.505 | Cầu Lễ Trang | ĐH.507 | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| 7 | ĐH.506 | ĐT.741 (Nhà thờ Vĩnh  Hòa) | ĐH.505 | 870,0 | 570,0 | 480,0 | 350,0 |
| ĐH.505 | ĐH.508 | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| 8 | ĐH.507 | ĐT.741 | ĐH.505 | 970,0 | 630,0 | 530,0 | 390,0 |
| ĐH.505 | Cây xăng Hiệp Phú | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| Cây xăng Hiệp Phú | Ngã 3 Phước Sang (ĐH.508) | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Ngã 3 Phước Sang (ĐH.508) | ĐH.510 | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| ĐH.510 | Đường Ba Băng | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Đường Ba Băng | Ngã ba vào đập Phước  Hòa | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| Ngã ba vào đập Phước  Hòa | Trại giam An Phước -  Giáp ranh Bình Phước | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 9 | ĐH.508 | Ngã 3 Bưu điện Phước Sang | Ranh tỉnh Bình Phước | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 10 | ĐH.509 | ĐH.507 (Ấp 3 xã Tân Hiệp) | Ngã 3 đường Bến Cây | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| Ngã 3 đường Bến Cây | Ranh xã Tân Hiệp | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| Ranh xã Tân Hiệp | ĐH.507 (Ngã 3 Chùa Phước Linh) | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 11 | ĐH.510 | ĐH.507 (An Linh) | ĐT.741C (ĐH.516 cũ) | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 12 | ĐH.511 | ĐH.507 (UBND xã Tân Hiệp) | Ranh Tân Hiệp - Vĩnh  Hòa | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| Ranh Tân Hiệp - Vĩnh  Hòa | ĐH.505 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 13 | ĐH.512 | ĐT.741 | Cầu Bến Tăng | 670,0 | 440,0 | 370,0 | 270,0 |
| Cầu Bến Tăng | ĐH.509 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| ĐH.509 | Đường ấp 6 số 08 và  09 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| Đường ấp 6 số 08 và  09 | ĐH.507 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 14 | ĐH.513 | ĐT.741 (Cây xăng Ngọc Ánh) | Thửa đất số 259, tờ bản đồ 50 | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Thửa đất số 259, tờ bản đồ 50 | ĐH.502 (Ngã 3 Cây Khô) | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 15 | ĐH.514 | ĐT.741 (UBND xã Phước Hòa) | Đập Suối con | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| ĐT.741 (ngã 4 Bến  Trám) | Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Ngã 3 (Công đoàn Cty cao su Phước Hòa) | Ranh huyện Bắc Tân Uyên và huyện Phú Giáo | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 16 | ĐH.514 nối dài | Đập Suối con | ĐH.514 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 17 | ĐH.515 | ĐT.741 | ĐT.750 | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 18 | ĐH.517 | ĐT.750 | Hưng Hòa - huyện Bàu  Bàng | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 19 | ĐH.518 | ĐT.741 (trạm dừng chân Thành Công) | Cầu Ba Điền | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 20 | ĐH.519 | ĐH - 508 (đường Suối Giai) nhà ông Phụng | Giáp ranh Bình Phước | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 21 | ĐH.520 | ĐT.741 | Hồ Phước Hòa | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| Hồ Phước Hòa | ĐH.514 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 22 | ĐT.741 cũ | 40.700m | 41.260m | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 41.260m | 41.658m | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 43.000m | 43.381m | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 45.510m | 46.576m | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 48.338m | 48.593m | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 23 | Đường nội bộ Đoàn đặc công 429 | ĐT.741 (xã Vĩnh Hòa) | Đoàn đặc công 429 (xã  Vĩnh Hòa) | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| 24 | Tà Lách (đường đi mỏ đá Becamex) | ĐH.502 (xã An Bình) | Bến Tà Lách | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 25 | Trảng Sắn | ĐH.507 | ĐH.506 | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| 26 | Trũng Cát | ĐT.741 | Đường điện 110KV | 850,0 | 550,0 | 470,0 | 340,0 |
| Đường điện 110KV | Ngã 3 (thửa đất số  536, tờ bản đồ 19) | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 27 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 28 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 540,0 | 350,0 | 300,0 | 220,0 |
| 29 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 540,0 | 350,0 | 300,0 | 220,0 |
| 30 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 31 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 540,0 | 350,0 | 300,0 | 220,0 |
| 32 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 33 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 34 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 450,0 | 290,0 | 250,0 | 180,0 |
| **VII.** | **HUYỆN DẦU TIẾNG** | |  |  |  |  |  |
| **A.** | **Khu vực 1:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Bàu Rong | Ranh thị trấn Dầu Tiếng | Nguyễn Bỉnh Khiêm | 840,0 | 550,0 | 460,0 | 340,0 |
| 2 | Bố Lá - Bến Súc | Ngã 4 Chú Thai  (ĐT.744) | Cầu Bến Súc | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 3 | ĐH.711 | ĐT.744 (Chợ Bến Súc) | Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| 4 | ĐT.744 | Ranh thành phố Bến  Cát | Ngã tư Chú Thai | 1.280,0 | 830,0 | 700,0 | 510,0 |
| Ngã tư Chú Thai | Ranh xã Thanh An | 1.420,0 | 920,0 | 780,0 | 570,0 |
| Ranh xã Thanh Tuyền | Ranh thị trấn Dầu  Tiếng | 1.140,0 | 740,0 | 630,0 | 460,0 |
| Ngã 4 Kiểm Lâm | Đội 7 | 1.050,0 | 680,0 | 580,0 | 420,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 920,0 | 600,0 | 510,0 | 370,0 |
| 5 | ĐT.748 | Ranh xã An Điền | Ngã tư An Lập + 500m về hướng Ngã 3 Giáng Hương | 1.280,0 | 830,0 | 700,0 | 510,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 1.140,0 | 740,0 | 630,0 | 460,0 |
| 6 | ĐT.749A (Tỉnh lộ 30 cũ) | Ngã 3 Đòn Gánh (ranh  Long Nguyên - Long Tân) | Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | 1.200,0 | 780,0 | 660,0 | 480,0 |
| Ngã 4 Uỷ ban nhân dân xã Long Tân | ĐH.721 | 1.080,0 | 700,0 | 590,0 | 430,0 |
| ĐH.721 | Cầu Thị Tính | 1.310,0 | 850,0 | 720,0 | 520,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 960,0 | 620,0 | 530,0 | 380,0 |
| 7 | ĐT.749B (trừ các thửa đất thuộc khu tái định cư Minh Hòa) | Cầu Bà Và (Minh Thạnh) | Ranh xã Minh Hòa | 990,0 | 640,0 | 540,0 | 400,0 |
| Ranh Minh Hoà - Minh Thạnh | Cầu Giáp Minh (xã Minh Hòa) | 960,0 | 620,0 | 530,0 | 380,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 8 | ĐT.749C | Ngã 3 đòn gánh (ĐT.749A) | Ranh thị trấn Lai Uyên huyện Bàu Bàng | 840,0 | 550,0 | 460,0 | 340,0 |
| 9 | ĐT.749D (Bố Lá - Bến  Súc) | Ngã 3 Long Tân | Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | 960,0 | 620,0 | 530,0 | 380,0 |
| Cầu Phú Bình (ranh Long Tân - An Lập) | Ranh xã Thanh Tuyền | 1.280,0 | 830,0 | 700,0 | 510,0 |
| Ranh xã Thanh Tuyền | Ngã 4 Chú Thai  (ĐT.744) | 840,0 | 550,0 | 460,0 | 340,0 |
| 10 | ĐT.750 | Ngã 3 Giáng Hương | Đầu Lô 39 Nông trường Đoàn Văn Tiến | 1.380,0 | 900,0 | 760,0 | 550,0 |
| ĐT.749A (Nông trường Long Hòa) | Ranh xã Cây Trường II | 1.220,0 | 790,0 | 670,0 | 490,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 1.220,0 | 790,0 | 670,0 | 490,0 |
| 11 | Hồ Chí Minh | Long Tân (ranh Trừ Văn Thố) | Thanh An (giáp sông  Sài Gòn) | 720,0 | 470,0 | 400,0 | 290,0 |
| 12 | Đường nội bộ khu tái định cư kênh Thủy lợi Phước Hoà | ĐH.704 (xã Minh Tân) | Đầu Lô 17 nông trường Minh Tân | 4.300,0 | 2.800,0 | 2.370,0 | 1.720,0 |
| 13 | Đường nội bộ khu  TĐC rừng lịch sử Kiến  An | ĐT.748 (xã An Lập) | Đầu Lô cao su nông trường An Lập | 5.000,0 | 3.250,0 | 2.750,0 | 2.000,0 |
| 14 | Đường nội bộ khu  TĐC Minh Hòa | Thửa đất tiếp giáp đường ĐT.749B | | 7.800,0 | 5.070,0 | 4.290,0 | 3.120,0 |
| Đường nội bộ còn lại có bề rộng mặt đường từ  9m trở lên | | 4.900,0 | 3.190,0 | 2.700,0 | 1.960,0 |
| Đường còn lại | | 4.500,0 | 2.930,0 | 2.480,0 | 1.800,0 |
| 15 | Đường nội bộ khu TĐC rừng phòng hộ núi Cậu | Đường nội bộ có bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 4.800,0 | 3.120,0 | 2.640,0 | 1.920,0 |
| Đường nội bộ có bề rộng mặt đường dưới 9m | | 4.500,0 | 2.930,0 | 2.480,0 | 1.800,0 |
| 16 | Đường nội bộ khu TĐC Thanh Tuyền | Thửa đất tiếp giáp đường ĐH.711 | | 6.500,0 | 4.230,0 | 3.580,0 | 2.600,0 |
| Đường còn lại | | 6.100,0 | 3.970,0 | 3.360,0 | 2.440,0 |
| 17 | Đường nội bộ khu  TĐC Chợ Minh Tân | Đường nội bộ có bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 5.500,0 | 3.580,0 | 3.030,0 | 2.200,0 |
| Đường nội bộ có bề rộng mặt đường dưới 9m | | 5.200,0 | 3.380,0 | 2.860,0 | 2.080,0 |
| 18 | Đường nội bộ khu  TĐC Chợ Long Tân | Đường nội bộ có bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 5.500,0 | 3.580,0 | 3.030,0 | 2.200,0 |
| Đường nội bộ có bề rộng mặt đường dưới 9m | | 5.200,0 | 3.380,0 | 2.860,0 | 2.080,0 |
| 19 | Đường nội bộ trong các khu thương mại, khu dịch vụ, khu du lịch, khu đô thị, khu dân cư, khu tái định cư (hiện hữu) còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 900,0 | 590,0 | 500,0 | 360,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| 20 | Đường nội bộ còn lại trong các khu công nghệ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu sản xuất, khu chế xuất còn lại. | Bề rộng mặt đường từ 9m trở lên | | 800,0 | 520,0 | 440,0 | 320,0 |
| Bề rộng mặt đường nhỏ hơn 9m | | 690,0 | 450,0 | 380,0 | 280,0 |
| **B.** | **Khu vực 2:** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ĐH.701 | Ranh thị trấn Dầu Tiếng | ĐH.704 (Ngã 3 Định An) | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 2 | ĐH.702 | Cầu Mới | Chùa Thái Sơn Núi Cậu | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 3 | ĐH.703 | ĐH.702 (Ngã 3 cầu Mới) | Cầu rạch Sơn Đài | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 4 | ĐH.704 | Ngã 4 Làng 10 (Ngã 4 đèn xanh đỏ Định Hiệp) | Giáp ranh KDC Định  Hiệp | 870,0 | 570,0 | 480,0 | 350,0 |
| Giáp ranh KDC Định Hiệp | Cầu sắt Làng 14 Định  An | 680,0 | 440,0 | 370,0 | 270,0 |
| Ngã 3 đường liên xã Minh Tân - Định An | Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | 780,0 | 510,0 | 430,0 | 310,0 |
| Cây xăng Thanh Thanh (xã Minh Tân) | Đầu Sân bay cũ (Minh  Hoà) | 870,0 | 570,0 | 480,0 | 350,0 |
| Các đoạn đường còn lại |  | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 5 | ĐH.704 (nối dài) | ĐT.750 (Ngã 4 Làng 10) | ĐH.720 (Cà Tong - Thanh An) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 6 | ĐH.705 | ĐT.744 (Ngã 3 chợ Thanh Tuyền cũ) | Cầu Bến Súc | 820,0 | 530,0 | 450,0 | 330,0 |
| 7 | ĐH.707 | ĐT.749B (Ngã 3 UBND xã Minh Thạnh) | Giáp ranh xã Minh Hưng - Bình Phước | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 8 | ĐH.708 | ĐT.744 | ĐT.750 (Ngã 3 Làng 5) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 9 | ĐH.708 (nhánh) | Cổng chào ấp Bàu Cây  Cám | Khu an dưỡng | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 10 | ĐH.710 | ĐT.744 (Ngã 3 đường Kiểm) | ĐH.702 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 11 | ĐH.711 | Đầu Lô cao su nông trường Bến Súc | ĐT.744 (Ngã 3 Kinh tế) | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 12 | ĐH.712 | ĐT.749D (Ngã 3 Đường Long) | ĐH.711 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 13 | ĐH.713 | ĐT.744 (Ngã 3 Rạch Kiến) | ĐT.749D (Ngã 3 trường học cũ) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 14 | ĐH.714 | ĐT.744 (Ngã 3 Bưng Còng) | Lô cao su Nông trường  Phan Văn Tiến | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 15 | ĐH.714 (nhánh) | ĐH.714 (thửa đất số  54, tờ bản đồ 40) | Thửa đất số 8, tờ bản đồ 40 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 16 | ĐH.715 | ĐH.704 (Ngã 3 Làng 18 Định An) | ĐT.750 | 630,0 | 410,0 | 350,0 | 250,0 |
| 17 | ĐH.716 | ĐT.749A (cầu Hố Đá) | ĐT.749D (Ngã 4 Hóc Măng) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 18 | ĐH.717 | ĐT.749A | Cầu Biệt Kích | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 19 | ĐH.717 nối dài | Cầu Biệt Kích | ĐH.716 | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 20 | ĐH.718 | ĐT.744 (xã Thanh An) | ĐH.711 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 21 | ĐH.719 | ĐT.744 (xã Thanh An) | Bàu Gấu - Sở Hai | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 22 | ĐH.720 (Đường  Thanh An - An Lập) | ĐH.711 (xã Thanh An) | Ranh xã An Lập | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 23 | ĐH.721 | ĐT.749A | ĐT.750 (Đồng Bà Ba) | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 24 | ĐH.722 | ĐT.749A (Ngã 3 Căm Xe) | ĐT.749B (Cầu Bà Và) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 25 | Đường An Lập - Long  Nguyên | ĐT.748 (xã An Lập) | Ranh xã Long Nguyên | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 26 | Đường D11 | ĐT.749A | ĐT.749A | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 27 | Đường D8 | ĐT.749A | ĐH.717 | 660,0 | 430,0 | 360,0 | 260,0 |
| 28 | Đường Long Tân -  Cây Trường | ĐT.749A | Suối Bà Tứ | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 29 | Đường Minh Tân -  Long Hoà | ĐH.704 (Nhà trẻ nông trường Minh Tân) | ĐT.749A | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 30 | Đường N2 - Xã Minh  Tân | ĐH.704 (xã Minh Tân) | Nhà ông Hạ | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 31 | Đường nhựa Cần Giăng | ĐT.744 | Sông Sài Gòn | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 32 | Đường nhựa liên xã  Minh Tân - Định An | ĐT.744 (Nhà ông Lê Văn Dũng) | ĐH.704 (Nhà ông Lê Văn Lan) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 33 | Đường nhựa Lò Gạch | ĐT.749B | ĐH.707 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 34 | Đường nhựa Lò Rèn | ĐT.749B | ĐH.722 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 35 | Đường nhựa Long Tân | ĐT.749A | Cầu Bến Than | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| ĐT.749A (Ngã 4 Phương Đông) | Đường nhựa (Văn phòng ấp Hồ Muồng) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 36 | Đường nhựa từ Trần  Phú đến Trần Văn Lắc  (cũ Đoàn Văn Tiến) | Trần Phú | Trần Văn Lắc | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 37 | Đường nhựa từ  ĐT.744 (Ngã 3 Bình Mỹ) đến ĐH.704 | ĐT.744 | ĐH.704 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 38 | Đường nhựa từ Ngã tư  Hóc Măng (xã Long  Tân) đến ranh xã Long Nguyên (Bàu Bàng) | Ngã tư Hóc Măng  (Long Tân) | Cuối thửa đất số 10 và  21, tờ bản đồ 32 (Long  Tân) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| Cuối thửa đất số 10 và  21, tờ bản đồ 32 (Long  Tân) | Ranh xã Long Nguyên  (thửa đất số 279, tờ bản đồ 32, Long Tân) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 39 | Đường Trung tâm Văn hóa xã Định Thành | Trần Văn Lắc | ĐH.703 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 40 | Đường vào bãi rác | Trần Văn Lắc | ĐH.703 | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 41 | Lê Danh Cát - Đường  Long | ĐH.713 | ĐT.749D | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 42 | Trần Phú | Ranh thị trấn Dầu Tiếng - xã Định Thành (rạch Sơn Đài) | Ranh thị trấn Dầu Tiếng - xã Định Thành  (ngã ba) | 580,0 | 380,0 | 320,0 | 230,0 |
| 43 | Trần Văn Lắc  (ĐH.702 cũ) | Ngã 4 Kiểm lâm | ĐH.702 (Ngã 3 khu du lịch sinh thái Núi Cậu) | 970,0 | 630,0 | 530,0 | 390,0 |
| 44 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 530,0 | 340,0 | 290,0 | 210,0 |
| 45 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 46 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 47 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 1 | | | 450,0 | 290,0 | 250,0 | 180,0 |
| 48 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 490,0 | 320,0 | 270,0 | 200,0 |
| 49 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng từ 4 mét trở lên, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 450,0 | 290,0 | 250,0 | 180,0 |
| 50 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, trong phạm vi dưới 200 mét (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 450,0 | 290,0 | 250,0 | 180,0 |
| 51 | Đường, đoạn đường hoặc lối đi công cộng có bề rộng dưới 4 mét, phạm vi từ 200 mét trở lên (tính theo đường bộ đến thửa đất) thông ra các tuyến đường thuộc khu vực 2 (đã phân loại, có tên trong các phụ lục) | | | 410,0 | 270,0 | 230,0 | 160,0 |