**PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI MỘT SỐ TUYẾN ĐANG KHAI THÁC TẠI PHỤ LỤC 1, PHỤ LỤC 2 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 317/QĐ-BGTVT,2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A TẠI QUYẾT ĐỊNH 2288/QĐ-BGTVT**

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

| **Số TT** | **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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)** |
| 36 | 491 | 1627.1111.A | Hải Phòng | Điện Biên | Niệm Nghĩa | Điện Biên Phủ | BX Điện Biên Phủ - QL279 - QL6A - QL5 - BX Niệm Nghĩa <A> | 600 | 150 | Tuyến đang khai thác |  |
| 202 | 2571 | 1627.1511.B | Hải Phòng | Điện Biên | Vĩnh Bảo | Điện Biên Phủ | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Hà Nội - Cầu Thanh Trì - QL5 - Phố Nối - QL39 - Cầu Triều Dương - Đông Hưng - QL10 - BX Vĩnh Bảo <B> | 640 | 150 | Tuyến đang khai thác |  |
| 356 | 4567 | 1727.1116.A | Thái Bình | Điện Biên | Trung tâm TP. Thái Bình | Tủa Chủa | BX Trung tâm TP. Thái Bình - QL10 - Đông Hải - QL39A - Tp. Hưng Yên - QL38 - QL21B - ĐT76 - QL21B - Đường Hồ Chí Minh - Xuân Mai - QL6 - Huổi Lóng - ĐT140 - BX Tủa Chùa | 550 | 180 | Tuyến đang khai thác | Tuyến quy hoạch mới chuyển sang đang khai thác |
| 51 | 672 | 1727.1511.A | Thái Bình | Điện Biên | Thái Thụy | Điện Biên Phủ | BX Thái Thụy - Cầu Trà Lý - QL39 - QL10 - ĐT56 - QL21A - Phủ Lý - Đồng Văn - Tế Tiêu - Đường Hồ Chí Minh - Ngã ba Xuân Mai - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BX Điện Biên Phủ <A> | 630 | 180 | Tuyến đang khai thác |  |
| 52 | 673 | 1727.1511.B | Thái Bình | Điện Biên | Thái Thụy | Điện Biên Phủ | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Kim Bôi - ĐT12B - QL21 - Lạc Thủy - QL21 - Đường Hồ Chí Minh - ĐT76 - Mỹ Đức - QL21B - QL38 - Đồng Văn - Cầu Yên Lệnh - QL39 - QL10 - QL39 - BX Thái Thụy <B> | 650 | 180 | Tuyến đang khai thác |  |
| 90 | 1453 | 2627.1111.A | Sơn La | Điện Biên | Sơn La | Điện Biên Phủ | BX Sơn La - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BX Điện Biên Phủ <A> | 170 | 450 | Tuyến đang khai thác |  |
| 110 | 1652 | 2735.1116.A | Điện Biên | Ninh Bình | Điện Biên Phủ | Kim Đông | BX Kim Đông - QL12B kéo dài - QL10 - TP Ninh Bình - QL1A - Ngã ba Gián Khẩu - ĐT.477 - Nho Quan - QL12B - Mãn Đức - QL6 - Tuần Giáo - QL279 - BX Điện Biên Phủ | 550 | 150 | Tuyến đang khai thác |  |
| 95 | 1513 | 2737.1125.A | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Phía Bắc TP Vinh | BX Điện Biên Phủ - QL279 - QL6A - Mãn Đức - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - Vĩnh Lộc - QL45 - Bễn xe Phía tâyTP Thanh Hóa - QL1A – Ngã 3 Quán Hành – Đ. Thăng Long - BX Phía Bắc TP Vinh<A> | 760 | 180 | Tuyến đang khai thác |  |
| 96 | 1514 | 2737.1125.B | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Phía Bắc TP Vinh | BX TP Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Đường Hồ Chí Minh - Thọ Xuân - QL47 - TP Thanh Hóa - QL1A - BX Phía Bắc TP Vinh <B> | 730 | 180 | Tuyến đang khai thác |  |
| 338 | 4108 | 2737.1125.C | Điện Biên | Nghệ An | Điện Biên Phủ | Phía Bắc TP Vinh | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Mãn Đức - QL12B - Nho Quan - Đường tránh Tp Ninh Bình - QL10 - Đường tránh Tp Thanh Hóa - QL45 - Nông Cống - ĐT505 - Tĩnh Gia - QL1A - Thị xã Hoàng Mai - Đường Thăng Long - BX Phía Bắc TP Vinh <C> | 720 | 60 | Tuyến đang khai thác | Tuyến quy hoạch mới chuyển sang đang khai thác |
| 98 | 1522 | 2798.1111.A | Điện Biên | Bắc Giang | Điện Biên Phủ | Bắc Giang | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 -Xuân Mai-QL21-Đại lộ Thăng Long-đường trên vành đai 3 trên cao (đoạn nút giao Big C, Cầu Thanh Trì)- Cầu Thanh Trì - QL1A - QL17 - Đường Xương Giang - BX Bắc Giang <A> | 550 | 120 | Tuyến đang khai thác |  |
| 315 | 3530 | 2798.1121.A | Điện Biên | Bắc Giang | Điện Biên Phủ | Cầu Gồ | BX Điện Biên Phủ - QL279 - Tuần Giáo - QL6 - Xuân Mai - QL21 - Hòa Lạc - Đại lộ Thăng Long - Đường vành đai 3 trên cao - Cầu Thanh Trì - QL1A - QL17 - BX Cầu Gồ <A> | 560 | 60 | Tuyến đang khai thác |  |

***Ghi chú:*** Quy định viết tắt các cụm từ trong Phụ lục này như sau: Bến xe: BX; thành phố: TP; Quốc lộ: QL; X.: xã; thị trấn: TT; 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; lưu lượng quy hoạch (xe xuất bến/tháng) được tính với tổng số chuyến xe/tháng/1 đầu bến; các tuyến điều chỉnh hành trình đoạn qua thành phố Hà Nội thực hiện kể từ ngày 01/11/2018.