**PHỤ LỤC 4: BỔ SUNG MỘT SỐ TUYẾN QUY HOẠCH MỚI VÀO PHỤ LỤC 4 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 317/QĐ-BGTVT,2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT**

*(Kèm theo Quyết định số 1888/QĐ-BGTVT ngày 24/8/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT)*

| **Số**  **TT** | **Số TT**  **Toàn quốc** | **Mã tuyến** | **Tên tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh** | | | | **Hành trình chạy xe chính (dùng cho cả 2 chiều đi )** | **Cự ly tuyến (km)** | **Lưu lượng QH (xe xuất bến / tháng) 2015-2020** | **Phân loại tuyến QH** | **Ghi chú**  **Nội dung sửa đổi (hành trình, cự ly, lưu lượng)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)** | **Tỉnh nơi đi/đến (và ngược lại)** | **BX nơi đi/đến (và ngược lại)** | **BX nơi đi/đến (và ngược lại)** |
| 47 | 4945 | 1427.1311.B | Quảng Ninh | Điện Biên | Cái Rồng | Điện Biên Phủ | BX Cái Rồng - ĐT334 - Cầu Vân Đồn - Tp Cẩm Phả - QL18 - Uông Bí - QL10 - Quán Toan - QL5 - QL1A - Cầu Thanh Trì - Đường Vành đai 3 trên cao (đoạn cầu Thanh Trì, nút giao BigC) -đại lộ Thăng Long - QL21 - Xuân Mai - QL QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BXTP Điện Biên Phủ<B> | 725 | 120 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 211 | 5109 | 1927.1511.A | Phú Thọ | Điện Biên | Ấm Thượng | Điện Biên Phủ | BX ẤmTthượng - Cầu Hạ Hòa - QL32C - Ngã ba Cổ Tiết - QL32 - Thu Cúc - QL32B - Mường Cơi - QL37 - Ngã Ba Cò Nòi - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BXTP Điện Biên Phủ <A> | 420 | 120 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 322 | 5220 | 2527.1311.A | Lai Châu | Điện Biên | Nậm Nhùn | Điện Biên Phủ | BX Nậm Nhùn - ĐT127 - Cầu Lai Hà - QL12 - BX Điện Biên Phủ <A> | 140 | 120 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 349 | 5247 | 2729.1516.A | Điện Biên | Hà Nội | Mường Chà | Yên Nghĩa | BX Mường Chà - QL12 - Tp Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - BX Yên Nghĩa <A> | 500 | 240 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 350 | 5248 | 2735.1120.A | Điện Biên | Ninh Bình | Điện Biên Phủ | Phía Đông TP Ninh Bình | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Nho Quan - ĐT477 - Ngã ba Gián Khẩu - QL1A - BX Phía Đông TP Ninh Bình <A> | 460 | 150 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 351 | 5249 | 2736.1105.B | Điện Biên | Thanh Hóa | Điện Biên Phủ | Phía Bắc Thanh Hóa | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 (Sơn La) Ngã ba Tòng đậu - Mãn Đức - QL12B - Đường HCM - Mục Sơn - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo Phân luồng của TP Thanh Hóa) - BX Phía Bắc Thanh Hóa | 620 | 120 | Tuyến quy hoạch mới | Thêm hành trình chạy xe |
| 352 | 5250 | 2737.1114.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Nghĩa Đàn | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Diễn Châu - QL48 - BX Nghĩa Đàn <A> | 700 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 353 | 5251 | 2737.1115.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Đô Lương | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Thị trấn Diễn Châu - QL7 - BX Đô Lương <A> | 700 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 354 | 5252 | 2737.1116.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Nam Đàn | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Hưng Nguyên - QL46 - BX Nam Đàn <A> | 700 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 355 | 5253 | 2737.1119.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Con Cuông | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Diễn Châu - QL7 - BX Con Cuông <A> | 720 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 356 | 5254 | 2737.1121.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Quỳ Hợp | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đ. H.C. Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Diễn Châu - QL48 - BX Quỳ Hợp <A> | 700 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 357 | 5255 | 2737.1151.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Tân Kỳ | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Lạc Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Cẩm Thủy - QL217 - Thị trấn Vĩnh Lộc - QL45 - QL1A - Diễn Châu - QL7 - BX Tân Kỳ <A> | 700 | 180 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 479 | 5377 | 2735.1120.A | Ninh Bình | Điện Biên | Phía Đông TP Ninh Bình | Điện Biên Phủ | Bến xe Phía đông TP Ninh Bình - QL1 - QL6 - Bến xe Điện Biên Phủ | 460 | 150 | Tuyến quy hoạch mới |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

***Ghi chú:*** Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: BX: Bến xe; TP: thành phố; Quốc lộ: QL; X.: xã; các ký hiệu <A>, <B>, … <Đ> phân biệt các tuyến theo hành trình khác nhau; các ký hiệu <A1>, <A2> phân biệt các hành trình khác nhau trong cùng một tuyến có chung Bến xe nơi đi và Bến xe nơi đến; các ký hiệu <E>, <F>: phân biệt các tuyến khác nhau đi theo đường cao tốc; IC: (viết tắt của từ tiếg Anh: interchange; Tiếng việt: nút giao thông khác mức); TL: tỉnh lộ;lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến.