**PHỤ LỤC 5: CÁC TUYẾN XÓA BỎ KHỎI PHỤ LỤC 5 TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2318/QĐ-BGTVT, 189/QĐ-BGTVT, 2548QĐ-BGTVT, 135/QĐ-BGTVT, PHỤ LỤC 2A VÀ 2B TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2288/QĐ-BGTVT**

*(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-BGTVT ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GTVT)*

| **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)** |
| 12 | 1120.1316.A | Cao Bằng | Thái Nguyên | Đông Khê | Trung tâm TP Thái Nguyên | BX Đông Khê - QL1B - Bắc Sơn - Đồng Đăng - Thất Khê - BX Trung Tâm <A> | 270 | 240 | Tuyến đang khai thác |  |
| 13 | 1120.1516.A | Cao Bằng | Thái Nguyên | Tà Lùng | Trung tâm TP Thái Nguyên | BX Tà Lùng - QL3 - Bắc Kạn - BX Trung Tâm <A> | 270 | 300 | Tuyến đang khai thác |  |
| 14 | 1120.2116.A | Cao Bằng | Thái Nguyên | Thạch An | Trung tâm TP Thái Nguyên | QL37, Gang Thép, Điềm Thụy, Phú Bình, Hiệp Hòa, Bắc Giang, QL1A, Lạng Sơn, Đồng Đăng, Thất Khê <A> | 250 | 240 | Tuyến đang khai thác |  |
| 15 | 1120.2316.A | Cao Bằng | Thái Nguyên | Xuân Hòa | Trung tâm TP Thái Nguyên | BX Xuân Hòa - QL3 - Chợ Mới - Bắc Kạn - QL3 - Cao Bằng - Nước Hai - Hòa An - BX Trung Tâm <A> | 240 | 300 | Tuyến đang khai thác |  |
| 44 | 1637.1315.A | Hải Phòng | Nghệ An | Cầu Rào | Đô Lương | BX Cầu Rào - QL10 - QL1A - BX Đô Lương <A> | 350 |  | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 46 | 1637.1321.A | Hải Phòng | Nghệ An | Cầu Rào | Quỳ Hợp | Cầu Rào-QL10-QL1A-Quỳ Hợp <A> | 330 |  | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 46 | 1198.1521.A | Cao Bằng | Bắc Giang | Tà Lùng | Cầu Gồ | Tà Lùng - QL4 - QL1 - Cầu Gồ | 260 | 30 | Tuyến đang khai thác |  |
| 49 | 1637.1355.A | Hải Phòng | Nghệ An | Cầu Rào | Con Cuông | Cầu Rào-QL10-QL1A-Con Cuông <A> | 330 |  | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 146 | 1249.1616.A | Lạng Sơn | Lâm Đồng | Phía Bắc Lạng Sơn | Lâm Hà | QL27 - QL20 - QL27 - QL1A <A> | 1800 | 30 | Tuyến đang khai thác |  |
| 183 | 1416.1114.A | Quảng Ninh | Hải Phòng | Bãi Cháy | Lạc Long | BX Thượng Lý - QL10 - QL18 - BX Lạc Long | 70 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 184 | 1416.1213.A | Quảng Ninh | Hải Phòng | Móng Cái | Cầu Rào | CR-QL10-QL18-Móng Cái <A> | 260 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 185 | 1416.1214.A | Quảng Ninh | Hải Phòng | Móng Cái | Lạc Long | BX Lạc Long - QL10 - QL18 - BX Móng Cái <A> | 250 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 190 | 1416.1514.A | Quảng Ninh | Hải Phòng | Cửa Ông | Lạc Long | BX Cửa Ông - QL18 - Uông Bí - QL10 - BX Lạc Long <A> | 105 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 513 | 1634.1114.A | Hải Phòng | Hải Dương | Niệm Nghĩa | [Phía Đông Sao Đỏ] | BX Niệm Nghĩa - QL5 - QL37 - BX Phía Đông Sao Đỏ và ngược lại (A) | 80 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 514 | 1634.1115.A | Hải Phòng | Hải Dương | Niệm Nghĩa | Bến Trại | Bến Trại - QL5 - QL10 - NN và ngược lại <A> | 80 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 555 | 1637.1111.A | Hải Phòng | Nghệ An | Niệm Nghĩa | Vinh | Niệm Nghĩa - QL10 - QL1A - Vinh <A> | 350 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 556 | 1637.1311.A | Hải Phòng | Nghệ An | Cầu Rào | Vinh | Cầu Rào -QL10-QL1-Vinh <A> | 350 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 558 | 1638.1311.A | Hải Phòng | Hà Tĩnh | Cầu Rào | Hà Tĩnh | BX Hà Tĩnh - QL1 - QL10 - BX Cầu Rào <A> | 500 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 559 | 1643.1111.A | Hải Phòng | Đà Nẵng | Niệm Nghĩa | Trung tâm Đà Nẵng | BX Trung tâm Đà Nẵng - QL1A - QL10 -BX Niệm Nghĩa <A> | 860 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 560 | 1643.1311.A | Hải Phòng | Đà Nẵng | Cầu Rào | Trung tâm Đà Nẵng | BX Trung tâm Đà Nẵng - QL1A - QL10 - BX Cầu Rào <A> | 860 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 561 | 1647.1111.A | Hải Phòng | Đắk Lắk | Niệm Nghĩa | Phía Bắc Buôn Ma Thuột | BX Niệm Nghĩa - QL5 - QL10 - QL1 - BX Phía Bắc Buôn Mê Thuột <A> | 1,600 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 563 | 1647.1117.A | Hải Phòng | Đắk Lắk | Niệm Nghĩa | Quảng Phú | BX Quảng Phú - TL8 - Đường tránh Phía Bắc - QL14 - QL14B -Đường HCM - QL1A - QL10 - Đường Hoàng Quốc Việt - BX Niệm Nghĩa | 1,440 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 569 | 1650.1111.A | Hải Phòng | TP. Hồ Chí Minh | Niệm Nghĩa | Miền Đông | BX Niệm Nghĩa - QL10 - QL1 - BX Miền Đông <A> | 1,843 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 573 | 1672.1112.A | Hải Phòng | Bà Rịa - Vũng Tàu | Niệm Nghĩa | Vũng Tàu | Niệm Nghĩa - QL5 - QL10 - QL1 - QL55 - Vũng Tàu <A> | 1,750 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 574 | 1672.1312.A | Hải Phòng | Bà Rịa - Vũng Tàu | Cầu Rào | Vũng Tàu | BX Cầu Rào - QL10 - QL1A - QL51 - BX Vũng Tàu và ngược lại | 1,800 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 575 | 1675.1111.A | Hải Phòng | Thừa Thiên Huế | Niệm Nghĩa | Phía Bắc Huế | Niệm Nghĩa -QL10-QL1A-Huế <A> | 690 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 576 | 1675.1311.A | Hải Phòng | Thừa Thiên Huế | Cầu Rào | Phía Bắc Huế | Cầu Rào -QL10-QL1-Huế <A> | 700 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 577 | 1676.1111.A | Hải Phòng | Quảng Ngãi | Niệm Nghĩa | Quảng Ngãi | BX Niệm Nghĩa - QL10 - QL1 - BX Quảng Ngãi | 991 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 580 | 1689.1111.A | Hải Phòng | Hưng Yên | Niệm Nghĩa | Hưng Yên | Niệm Nghĩa -QL5-QL39-Hưng Yên <A> | 85 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 582 | 1689.1116.A | Hải Phòng | Hưng Yên | Niệm Nghĩa | La Tiến | Niệm Nghĩa - QL5 - ĐT39B - Phủ Cừ <A> | 100 | 45 | Tuyến đang khai thác |  |
| 583 | 1689.1118.A | Hải Phòng | Hưng Yên | Niệm Nghĩa | Cống Tráng | Niệm Nghĩa-QL5-QL39-Cống Tráng <A> | 80 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 1111 | 1673.1311.A | Hải Phòng | Quảng Bình | Cầu Rào | Đồng Hới | (A): CR-QL10-QL1-BX Quảng Bình | 540 |  | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 1707 | 2989.1221.B | Hà Nội | Hưng Yên | Gia Lâm | Triều Dương | BX Triều Dương - QL.39 - Đường Tô Hiệu (TP. Hưng Yên) - Đường Nguyễn Văn Linh (TP. Hưng Yên) - Dốc Suối - ĐT378 (TL195 cũ) - Thị trấn Văn Giang - ĐH 21 - ĐT379 - Gầm cầu Thanh Trì - Đường dẫn cầu Thanh Trì và cầu Vĩnh Tuy - Cầu vượt Sài Đồng - Đường Nguyễn Văn Linh (Gia Lâm, Hà Nội) - Đường Nguyễn Văn Cừ - Đường Ngô Gia Khảm - BX Gia Lâm | 70 | 900 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 2726 | 5066.1218.A | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Miền Tây | Trường Xuân | BX Miền Tây - QL1 - Cao tốc Sài Gòn - trung Lương - QL62 - ĐT866 - ĐT865 - ĐT847 - ĐT845 - BX Trường Xuân | 158 | 390 | Tuyến đang khai thác |  |
| 3296 | 6365.1651.A | Tiền Giang | Cần Thơ | Gò Công | Trung tâm TP Cần Thơ | <A> BX khách Trung tâm TP Cần Thơ - QL1A - QL50 - BX Gò Công | 150 | 30 | Tuyến đang khai thác |  |
| 3297 | 6365.3151.A | Tiền Giang | Cần Thơ | Mỹ Tho | Trung tâm TP Cần Thơ | <A> BX Mỹ Tho - Đường Ấp Bắc - QL60 - QL1 - BX khách Trung tâm TP Cần Thơ | 103 | 15 | Tuyến đang khai thác |  |
| 3979 | 1634.1119.C | Hải Phòng | Hải Dương | Niệm Nghĩa | Thanh Hà | Thanh Hà - QL5 - Niệm Nghĩa (A) | 60 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 4048 | 2089.1621.B | Thái Nguyên | Hưng Yên | Trung tâm TP Thái Nguyên | Triều Dương | BX Triều Dương - QL39 - QL5 - QL1 - Cao tốc Hà Nội Thái Nguyên - Nút giao Yên Bình - QL3 - BX Trung tâm TP Thái Nguyên | 150 | 90 | Tuyến quy hoạch mới |  |
| 4145 | 3672.0212.A | Thanh Hóa | Bà Rịa - Vũng Tàu | Minh Lộc | Vũng Tàu | BX Minh Lộc - Đ Hồ Chí Minh - QL47 - TP Thanh Hóa (Theo Phân luồng thành phố Thanh Hóa) - QL1- QL51 - Đ 3/2 - Lê Hồng Phong - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - BX Vũng Tàu | 1900 |  |  |  |
| 4251 | 2689.0111.B | Sơn La | Hưng Yên | Phù Yên | Hưng Yên | BX Phù Yên - QL37 - QL32B - QL32 (Thanh Sơn - Sơn Tây - Phùng - Cầu Diễn) - Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến - Nguyễn Xiển - Cầu Thanh Trì - QL5 - QL39 - BX Hưng Yên | 260 |  | Tuyến đang khai thác |  |
| 4352 | 7083.1106.A | Tây Ninh | Sóc Trăng | Tân Hà | Long Phú | BX Tân Hà - Đ. Kà Tum Tân Hà - ĐT785 - ĐT790 - ĐT799 - ĐT791 - ĐT781 - ĐT784 - ĐT782 - QL22 - QL1 - Củ Chi - Đức Hòa - Cao tốc Trung Lương - QL1 - QLNam Sông Hậu - BX Long Phú | 370 | 90 | 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.