|  |  |
| --- | --- |
| **ỦY BAN NHÂN DÂN**  **TỈNH BẮC KẠN**  Số: 522/QĐ-UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Bắc Kạn, ngày 30 tháng 3 năm 2023 |

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt bổ sung Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng**

**thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;*

*Căn cứ Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;*

*Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;*

*Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 27/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2619/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt dự án đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mặt bằng Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 105/TTr-STNMT ngày 28/3/2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt bổ sung các khu vực khai thác đất đắp làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án (thông tin chi tiết các dự án tại Phụ lục kèm theo) vào Danh mục các khu vực khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường không đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 21/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn.

**Điều 2.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Ngân Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  **KT. CHỦ TỊCH**  **PHÓ CHỦ TỊCH**  **Đinh Quang Tuyên** |

**Phụ lục**

**TỌA ĐỘ VỊ TRÍ CÁC KHU VỰC KHAI THÁC ĐẤT ĐẮP**

**LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÔNG THƯỜNG TRONG DIỆN TÍCH**

**DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH**

*(Kèm theo Quyết định số 522/QĐ-UBND*

*ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

| **Điểm khép góc** | **Hệ tọa độ VN2000 KTT 106030’ múi chiều 30** | | **Diện tích (ha)** | **Ghi chú** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X (m) | Y (m) |
| **I. Dự án Bố trí, ổn định dân cư tại chỗ các thôn thuộc xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn** | | | | |
| 1 | 2473849.51 | 449295.26 | 14,67 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2473275.06 | 450327.05 | Điểm trong tuyến |
| 3 | 2472696.05 | 450782.05 | Điểm trong tuyến |
| 4 | 2472619.05 | 450808.60 | Điểm trong tuyến |
| 5 | 2473140.06 | 456349.60 | Điểm trong tuyến |
| 6 | 2473254.09 | 456382.07 | Điểm cuối tuyến |
| **II. Dự án xây dựng công trình Trường Mầm non Vân Tùng, huyện Ngân Sơn** | | | | |
| 1 | 2480914.04 | 448877.79 | 0,26 | Cọc N1 |
| 2 | 2480923.55 | 448910.69 | Cọc N2 |
| 3 | 2480906.88 | 448925.00 | Cọc N3 |
| 4 | 2480904.55 | 448938.94 | Cọc N4 |
| 5 | 2480868.74 | 448939.40 | Cọc N5 |
| 6 | 2480851.13 | 448933.76 | Cọc N6 |
| 7 | 2480854.72 | 448910.51 | Cọc N7 |
| 8 | 2480843.96 | 448898.50 | Cọc N8 |
| 9 | 2480838.97 | 448885.55 | Cọc N9 |
| 10 | 2480849.77 | 448893.17 | Cọc N10 |
| 11 | 2480848.31 | 448895.99 | Cọc N11 |
| 12 | 2480850.83 | 448903.40 | Cọc N12 |
| 13 | 2480862.39 | 448905.73 | Cọc N13 |
| 14 | 2480883.98 | 448906.76 | Cọc N14 |
| 15 | 2480893.75 | 448904.4 | Cọc N15 |
| 16 | 2480894.26 | 448898.58 | Cọc N16 |
| 17 | 2480898.07 | 448886.70 | Cọc N17 |
| 18 | 2480899.48 | 448886.11 | Cọc N18 |
| 19 | 2480906.29 | 448879.95 | Cọc N19 |
| **III. Dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2021 - 2025** | | | | |
| **THÀNH PHỐ BẮC KẠN** | | | | |
| **1** | **Tổ Tổng Nẻng, phường Huyền Tụng** | | | |
| 1 | 2450338.87 | 434527.45 | 2,350 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2448725.00 | 434616.87 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 2: Khuổi Hẻo - Khuỏi Póp, phường Huyền Tụng** | | | |
| 1 | 2452643.52 | 434690.03 | 1,681 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2452643.52 | 434690.03 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 4: Khuổi Dủm, Cò Luồng** | | | |
| 1 | 2454015.30 | 431358.82 | 1,049 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2455199.28 | 430722.24 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến số 2: Tổ Nà Bản, phường Xuất Hóa** | | | |
| 1 | 2444670.89 | 434750.72 | 3,703 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2443606.98 | 433356.42 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến số 4: Tổ Bản Pjạt, phường Xuất Hóa** | | | |
| 1 | 2443667.41 | 435036.60 | 3,063 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2443014.22 | 433676.33 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Tuyến số 5: Nà Diểu - Thôm Cầu, xã Nông Thượng** | | | |
| 1 | 2448286.48 | 428413.61 | 1,117 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2447584.69 | 427517.15 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến số 9: Nà Kẹn - Khau Dạ, xã Nông Thượng** | | | |
| 1 | 2445632.62 | 428977.21 | 2,459 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2445062.61 | 427840.64 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN BẠCH THÔNG** | | | | |
| **1** | **Tuyến số 1: Nà Thoi - Boóc Khún - Khuổi Cà - xã Quang Thuận** | | | |
| 1 | 2447900.12 | 424012.65 | 0,582 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2448042.63 | 424680.16 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 5: Bản Piềng - xã Lục Bình** | | | |
| 1 | 2462001.02 | 430525.22 | 0,805 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2462026.45 | 431392.58 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 1: Cốc Xả - Khâu Mạ - xã Quân Hà** | | | |
| 1 | 2457460.07 | 432459.00 | 0,766 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2457594.75 | 433235.85 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến số 1: Nà Chà - xã Vi Hương** | | | |
| 1 | 2465666.40 | 433787.54 | 1,826 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2465416.46 | 434615.05 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến số 2: Bó Lịn - xã Vi Hương** | | | |
| 1 | 2465550.49 | 431989.31 | 1,120 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2465588.06 | 433387.52 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Tuyến số 3: Đon Bây - xã Vi Hương** | | | |
| 1 | 2464775.56 | 433386.21 | 1,102 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2464696.3 | 434764.91 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến số 02: Pò Đeng - xã Tân Tú** | | | |
| 1 | 2462980.032 | 433284.130 | 2,945 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2463657.827 | 434689.779 |  | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Tuyến số 03: Nà Còi - xã Tân Tú** | | | |
| 1 | 2459381.281 | 435613.106 | 1,528 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2458995.060 | 436256.777 | Điểm cuối tuyến |
| **10** | **Tuyến số 04: Nà Xe - xã Tân Tú** | | | |
| 1 | 2461208.613 | 436854.894 | 0,579 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2461257.741 | 437045.462 | Điểm cuối tuyến |
| **11** | **Tuyến số 05: Bản Lạnh - xã Tân Tú** | | | |
| 1 | 2459872.400 | 436106.227 | 1,442 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2460259.293 | 436206.073 | Điểm cuối tuyến |
| **12** | **Tuyến số 1: Nà Cù - Khuổi Tẩu - xã Cẩm Giàng** | | | |
| 1 | 2457512.31 | 435648.69 | 0,859 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2457532.45 | 436294.02 | Điểm cuối tuyến |
| **13** | **Tuyến số 3: Nà Ngăm - xã Cẩm Giàng** | | | |
|  | 2456015.64 | 434420.63 | 1,474 | Điểm đầu tuyến |
|  | 2456237.60 | 435672.01 | Điểm cuối tuyến |
| **14** | **Tuyến số 1: Nam Yên - xã Nguyên Phúc** | | | |
| 1 | 2456219.49 | 439463.03 | 1,701 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2456515.58 | 440277.71 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN PÁC NẶM** | | | | |
| **1** | **Xã Bộc Bố** | | | |
| 1 | 2502324.13 | 414918.84 | 1,142 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2501515.42 | 415996.27 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Xã Bằng Thành** | | | |
| 1 | 2509120.03 | 416702.38 | 1,668 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2509942.81 | 416666.99 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Xã Xuân La** | | | |
| 1 | 2503089.50 | 418643.57 | 2,811 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2503179.57 | 421022.03 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Xã Cao Tân** | | | |
|  | 2492301.38 | 415035.89 | 0,511 | Điểm đầu tuyến |
|  | 2492840.12 | 415216.44 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Xã Nghiên Loan** | | | |
| 1 | 2489472.35 | 417029.78 | 3,6 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2488244.22 | 418202.62 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Xã Giáo Hiệu** | | | |
| 1 | 2502275.88 | 410056.45 | 2,266 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2502758.34 | 410604.16 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Đường Phiêng Pẻn - Khuổi Lù, xã An Thắng** | | | |
| 1 | 2501364,9 | 42140,21 | 2,210 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2502097,693 | 420421,837 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Đường Tân Hợi - Vằng Coọng, xã An Thắng** | | | |
| 1 | 2494248.66 | 424695.47 | 1,862 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2494107.46 | 424806.83 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN CHỢ MỚI** | | | | |
| **1** | **Xã Quảng Chu** | | | |
| 1 | 2417347,321 | 431060,572 | 1,480 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2418330,401 | 430527,847 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 3: Khuổi Lầy - Khuổi Ngùn -Nà Pắp, xã Như Cố** | | | |
| 1 | 2421766.16 | 434704.25 | 1,476 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2421160.47 | 436267.80 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 4: Tốc Tát - Khuôn Bang, xã Như Cố** | | | |
| 1 | 2422000.01 | 535969.92 | 1,744 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2423426.50 | 535586.78 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến 01: Nà Ỏ, Thanh Thịnh** | | | |
| 1 | 2428877,363 | 429150,047 | 1,211 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2429570,525 | 430449,297 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến 2: Kạm Lẹng, Thanh Thịnh** | | | |
| 1 | 2430440,486 | 428748,288 | 0,705 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2430880,753 | 427997,585 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến 3: Khe Lắc, Thanh Thịnh** | | | |
| 1 | 2430306,244 | 425821,852 | 0,370 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2430111,508 | 426288,902 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Tuyến số 2: Khuổi Then - Khuổi Hoáng, xã Yên Cư** | | | |
| 1 | 2427045.67 | 443887.87 | 0,730 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2426649.06 | 444535.57 | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Tuyến số 3: Phiêng Lầu - Thái Lạo, xã Yên Cư** | | | |
| 1 | 2429730.33 | 441830.67 | 4,624 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2429339.93 | 441217.86 | Điểm cuối tuyến |
| **10** | **Tuyến số 4: Phiêng Dường, xã Yên Cư** | | | |
| 1 | 2429509.67 | 442437.60 | 1,637 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2430840.24 | 443260.61 | Điểm cuối tuyến |
| **11** | **Tuyến số 6: Bản Chằng - Bản Rịa, xã Yên Cư** | | | |
| 1 | 2429501.92 | 446375.57 | 2,182 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2428355.11 | 448081.12 | Điểm cuối tuyến |
| **12** | **Tuyến số 5: Nà Mẩy, xã Nông Hạ** | | | |
| 1 | 2432355.94 | 429268.37 | 0,999 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2432793.10 | 428460.86 | Điểm cuối tuyến |
| **13** | **Tuyến số 2: Nà Sao - Nà Ha, xã Yên Hân** | | | |
| 1 | 2428222.52 | 440373.33 | 2,277 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2427754.42 | 439159.85 | Điểm cuối tuyến |
| **14** | **Tuyến số 4: Nà Đon, xã Yên Hân** | | | |
| 1 | 2426945.90 | 441099.88 | 1,073 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2426834.16 | 439835.35 | Điểm cuối tuyến |
| **15** | **Tuyến số 1: Lâm Trường, xã Thanh Mai** | | | |
| 1 | 2435664.57 | 426934.01 | 2,597 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2436978.24 | 427729.26 | Điểm cuối tuyến |
| **16** | **Tuyến số 2: Khuổi Dạc, xã Thanh Mai** | | | |
| 1 | 2435832.60 | 424414.34 | 1,122 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2435010.56 | 423944.87 | Điểm cuối tuyến |
| **17** | **Tuyến số 4: Khuổi Phấy - Lam Vĩ, xã Thanh Mai** | | | |
| 1 | 2436952.17 | 420624.36 | 0,951 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2436109.39 | 420070.02 | Điểm cuối tuyến |
| **18** | **Tuyến 3: Tổng Sâu, Cao Kỳ** | | | |
| 1 | 2435838,221 | 429391,424 | 1,071 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2435843,445 | 430407,789 | Điểm cuối tuyến |
| **19** | **Tuyến số 1: Bản Rả, xã Mai Lạp** | | | |
| 1 | 2442279.82 | 421378.14 | 0,647 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2442096.87 | 422040.81 | Điểm cuối tuyến |
| **20** | **Tuyến số 6: Khau Rảng, xã Mai Lạp** | | | |
| 1 | 2441858.29 | 420695.07 | 0,474 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2442421.05 | 420769.21 | Điểm cuối tuyến |
| **21** | **Tuyến số 9: Bản Ruộc, xã Mai Lạp** | | | |
| 1 | 2438503.69 | 419576.25 | 1,548 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2439591.76 | 419104.43 | Điểm cuối tuyến |
| **22** | **Tuyến số 10: Bản Pá, xã Mai Lạp** | | | |
| 1 | 2441386.55 | 419647.37 | 1,197 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2441483.01 | 418174.54 | Điểm cuối tuyến |
| **23** | **Hòa Mục** |  |  |  |
| 1 | 2440828.216 | 432191.185 | 0,451 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2440591.276 | 432632.903 | Điểm cuối tuyến |
| **24** | **Tuyến 7 Khuổi Rậu, thôn Bản Pjooc, Thanh Vận** | | | |
| 1 | 2438644.697 | 426364.084 | 0,72 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2438828.764 | 426841.873 | Điểm cuối tuyến |
| **25** | **Tuyến 7 Khuổi Bon, Thanh Vận** | | | |
| 1 | 2438433.890 | 426620.14 | 2,662 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2437396.061 | 427652.252 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN NA RÌ** | | | | |
| **1** | **Tuyến số 2: Thôn Nà Nhạc, xã Xuân Dương** | | | |
| 1 | 2437813.04 | 455307.89 | 1,683 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2438457.04 | 455254.92 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 9: Thôn Cốc Duống (Cốc Nung), xã Xuân Dương** | | | |
| 1 | 2436160.31 | 457128.85 | 1,181 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2435376.36 | 456442.63 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 2: Thôn Nà Ngăm, xã Dương Sơn** | | | |
| 1 | 2441345.53 | 453931.22 | 1,682 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2441162.40 | 453488.26 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến số 4: Thôn Nà Mình, xã Dương Sơn** | | | |
| 1 | 2441028.45 | 455827.54 | 1,157 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2442026.88 | 455234.60 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến số 5: Thôn Nà Phai, xã Dương Sơn** | | | |
| 1 | 2441070.76 | 452644.03 | 1,008 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2440475.82 | 453124.00 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Tuyến số 1: Tham Không - Phiêng Quân, xã Quang Phong** | | | |
| 1 | 2445183.85 | 449974.06 | 1,364 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2444478.06 | 449111.67 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến số 2: Thôn Nà Cà (thôn Nà Vả), xã Quang Phong** | | | |
| 1 | 2444963.74 | 450387.96 | 0,368 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2444632.33 | 450151.40 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Tuyến số 3: Thôn Quan Làng, xã Quang Phong** | | | |
| 1 | 2444720.25 | 452301.71 | 0,5 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2444362.09 | 452724.00 | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Tuyến số 1: Thôn Nà Liềng, xã Trần Phú** | | | |
| 1 | 2445010.95 | 457112.55 | 0,775 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2445239.599 | 457973.621 | Điểm cuối tuyến |
| **10** | **Tuyến số 3: Thôn Khau Pầu, xã Cư Lễ** | | | |
| 1 | 450591.91 | 461475.64 | 1,554 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2449320.78 | 461290.80 | Điểm cuối tuyến |
| **11** | **Tuyến số 7: Thôn Nà Mực - Lủng Đàm, xã Văn Minh** | | | |
| 1 | 2452115.90 | 459760.78 | 2,005 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2453517.31 | 458575.12 | Điểm cuối tuyến |
| **12** | **Tuyến số 8: Thôn Nà Pẹt, xã Văn Minh** | | | |
| 1 | 450300.38 | 458887.30 | 2,413 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 450942.30 | 456110.68 | Điểm cuối tuyến |
| **13** | **Tuyến số 2: Thôn Phiêng Cuôn, xã Sơn Thành** | | | |
| 1 | 2460730.54 | 462577.92 | 1,096 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2459387.057 | 462406.994 | Điểm cuối tuyến |
| **14** | **Tuyến số 3: Thôn Nà Pán, xã Sơn Thành** | | | |
| 1 | 2457435.388 | 458383.964 | 1,263 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2458126.585 | 459122.207 |  | Điểm cuối tuyến |
| **15** | **Tuyến số 4: Thôn Thôm Pục, xã Sơn Thành** | | | |
| 1 | 2457761.022 | 465071.898 | 0,601 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2458095.462 | 465449.4 | Điểm cuối tuyến |
| **16** | **Tuyến số 7: Thôn Hợp Thành, xã Sơn Thành** | | | |
| 1 | 2455806.776 | 462636.141 | 0,977 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2456363.753 | 463124.888 | Điểm cuối tuyến |
| **17** | **Tuyến số 1: Thôn Nà Lẹng, Xã Văn Lang** | | | |
| 1 | 459558.807 | 457898.383 | 1,741 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2459048.723 | 458843.432 | Điểm cuối tuyến |
| **18** | **Tuyến số 3: Thôn Khuổi Vạc, xã Văn Vũ** | | | |
| 1 | 2467596.456 | 464627.346 | 0,787 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2468384.301 | 464914.975 | Điểm cuối tuyến |
| **19** | **Tuyến số 2: Thôn Nà Hin, thị trấn Yến Lạc** | | | |
| 1 | 2462168.641 | 465765.55 | 0,5 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2462394.135 | 466316.863 | Điểm cuối tuyến |
| **20** | **Tuyến số 5: Thôn Đồn Tắm, thị trấn Yến Lạc** | | | |
| 1 | 2461424.650 | 465940.110 | 0,72 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2461200.911 | 466851.323 | Điểm cuối tuyến |
| **21** | **Tuyến số 2: Thôn Nà Thác, xã Đổng Xá** | | | |
| 1 | 2434316.157 | 443799.455 | 2,585 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2433491.905 | 446199.213 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN CHỢ ĐỒN** | | | | |
| **1** | **Tuyến số 4: Nà Quân - xã Bình Trung** | | | |
| 1 | 2438006.79 | 403334.73 | 1,351 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2438132.76 | 404010.32 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 5: Khuổi Áng - xã Bình Trung** | | | |
| 1 | 2436137.41 | 400988.00 | 2,680 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2436318.74 | 401372.82 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 5: Thôn Bản Quẳng - xã Lương Bằng** | | | |
| 1 | 2447135.67 | 395006.42 | 3,138 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2449871.09 | 395186.24 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Bản Lắc - Khe Lùng Choong - xã Bằng Lãng** | | | |
| 1 | 2449961.40 | 404052.13 | 0,861 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2449601.59 | 403185.26 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Pác Toong - xã Yên Phong** | | | |
| 1 | 2437734.91 | 407377.38 | 1,345 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2437896.90 | 408633.32 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Nà Luông - xã Đại Sảo** | | | |
| 1 | 2449279.15 | 408978.46 | 2,327 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2448759.40 | 409652.84 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Bản Sáo - xã Đại Sảo** | | | |
| 1 | 2445056.19 | 411011.72 | 3,590 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2445079.11 | 412309.21 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Bản Loon - xã Đại Sảo** | | | |
| 1 | 2449710.56 | 410207.10 | 0,884 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2450210.15 | 410846.75 | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Nà Vằn - xã Đồng Thắng** | | | |
| 1 | 2451030.31 | 414810.34 | 1,107 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2451018.65 | 415838.31 | Điểm cuối tuyến |
| **10** | **Nà Phung - xã Đồng Thắng** | | | |
| 1 | 2454043.98 | 413801.26 | 1,140 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2454167.84 | 415276.88 | Điểm cuối tuyến |
| **11** | **Pác Giả - xã Đồng Thắng** | | | |
| 1 | 2452357.84 | 413492.87 | 1,020 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2452379.05 | 2452379.05 | Điểm cuối tuyến |
| **12** | **Nà Chom - xã Đồng Lạc** | | | |
| 1 | 2470549.33 | 404784.04 | 1,313 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2470373.05 | 406320.56 | Điểm cuối tuyến |
| **13** | **Nà Đom - xã Phương Viên** | | | |
| 1 | 2456880.85 | 411000.19 | 1,758 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2457166.38 | 413019.32 | Điểm cuối tuyến |
| **14** | **Khuổi Van - xã Phương Viên** | | | |
| 1 | 2457154.77 | 412301.80 | 0,653 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2457154.79 | 413181.09 | Điểm cuối tuyến |
| **15** | **Bản Cuôn 1 - xã Ngọc Phái** | | | |
| 1 | 2458603.10 | 402815.91 | 1,365 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2458426.35 | 404184.88 | Điểm cuối tuyến |
| **16** | **Thôn Nà Khuốt - xã Yên Thượng** | | | |
| 1 | 2453233.569 | 396165.689 | 1,028 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2452947.002 | 394757.919 | Điểm cuối tuyến |
| **17** | **Thôn Nà Mòn - xã Yên Thượng** | | | |
| 1 | 2454274.77 | 400362.79 | 0,853 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2455289.32 | 400637.51 | Điểm cuối tuyến |
| **18** | **Thôn Bản Loàn - xã Yên Thịnh** | | | |
| 1 | 2456782.40 | 392570.37 | 0,808 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2455705.67 | 392280.63 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN BA BỂ** | | | | |
| **1** | **Tuyến số 1: Tẩn Lùng - xã Đồng Phúc** | | | |
| 1 | 2467270.80 | 421443.94 | 2,523 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2466893.83 | 422754.63 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 2: Cốc Muồi - Xã Mỹ Phương** | | | |
| 1 | 2471523.71 | 430027.89 | 1,348 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2471484.34 | 430654.23 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 3: Nà Ngò - xã Mỹ Phương** | | | |
| 1 | 2472211.47 | 429829.69 | 1,098 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2472449.91 | 430244.81 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến số 5: Nà Ngò (Thạch Ngõa II) - xã Mỹ Phương** | | | |
| 1 | 2469582.98 | 431676.45 | 1,871 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2469716.03 | 432700.54 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến số 5: Nà Ngộm - xã Chu Hương** | | | |
| 1 | 2477798.52 | 432404.02 | 0,982 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2477860.33 | 433620.84 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Tuyến số 2: Phiêng Phàng - xã Yến Dương** | | | |
| 1 | 2475951.26 | 423723.83 | 1,876 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2475840.87 | 425620.90 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến Số 1: Nà Kiêng - xã Khang Ninh** | | | |
| 1 | 2480637.44 | 412182.48 | 0,876 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2480635.40 | 413133.73 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Tuyến số 3: Bản Pục - xã Thượng Giáo** | | | |
| 1 | 2481197.61 | 419657.91 | 1,765 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2481164.42 | 420496.15 | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Tuyến số 4: Nà Chả - xã Thượng Giáo** | | | |
| 1 | 2487205.41 | 418807.23 | 0,978 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2487246.83 | 419507.54 | Điểm cuối tuyến |
| **10** | **Tuyến số 2: Bản Váng I - xã Địa Linh** | | | |
| 1 | 2479206.75 | 420724.24 | 1,802 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2479385.99 | 421960.48 | Điểm cuối tuyến |
| **11** | **Tuyến số 3: Tiền Phong - xã Địa Linh** | | | |
| 1 | 2477138.92 | 423051.49 | 0,773 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2477194.36 | 423848.86 | Điểm cuối tuyến |
| **12** | **Tuyến số 1: Nà Dụ - xã Bành Trạch** | | | |
| 1 | 2486487.15 | 425037.66 | 2,046 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2486567.60 | 427344.88 | Điểm cuối tuyến |
| **13** | **Tuyến số 4: Bản Luộc - xã Phúc Lộc** | | | |
| 1 | 2484567.33 | 430766.86 | 2,323 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2484271.86 | 431994.39 | Điểm cuối tuyến |
| **14** | **Tuyến số 5: Nà Đuổn (Bản Luộc) - xã Phúc Lộc** | | | |
| 1 | 2484773.44 | 431006.29 | 0,671 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2484843.99 | 431769.30 | Điểm cuối tuyến |
| **15** | **Tuyến số 3: Khuổi Mản - xã Hà Hiệu** | | | |
| 1 | 2481872.27 | 434509.16 | 0,792 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2481666.94 | 435200.75 | Điểm cuối tuyến |
| **16** | **Tuyến số 1: Nà Lẻ - xã Quảng Khê** | | | |
| 1 | 2472902.80 | 417868.79 | 1,032 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2472851.87 | 419136.95 | Điểm cuối tuyến |
| **17** | **Tuyến số 2: Khuổi Tăng - xã Cao Thượng** | | | |
| 1 | 2486296.22 | 411287.84 | 0,863 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2486440.44 | 412387.96 | Điểm cuối tuyến |
| **18** | **Tuyến số 3: Nặm Cắm (Bản Cải) - xã Cao Thượng** | | | |
| 1 | 2487972.16 | 412657.98 | 1,455 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2488091.82 | 414444.25 | Điểm cuối tuyến |
| **HUYỆN NGÂN SƠN** | | | | |
| **1** | **Tuyến số 3: Thôn Bản Quàn I, xã Hiệp Lực** | | | |
| 1 | 2468325.47 | 442668.07 | 1,340 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2469491.86 | 442143.87 | Điểm cuối tuyến |
| **2** | **Tuyến số 12: Bản Lim, xã Thuần Mang** | | | |
| 1 | 2468762.12 | 448839.21 | 1,111 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2468427.83 | 447699.58 | Điểm cuối tuyến |
| **3** | **Tuyến số 15: Thôn Bản Giang, xã Thuần Mang** | | | |
| 1 | 2472050.66 | 500939.20 | 1,321 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2471546.60 | 501736.25 | Điểm cuối tuyến |
| **4** | **Tuyến số 3: Khuổi Tro, xã Thượng Quan** | | | |
| 1 | 2473215.67 | 449022.52 | 1,515 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2472891.27 | 447564.79 | Điểm cuối tuyến |
| **5** | **Tuyến Số 7: Khuổi Đăm, xã Thượng Quan** | | | |
| 1 | 2478131.45 | 449565.54 | 4,878 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2479193.26 | 452622.80 | Điểm cuối tuyến |
| **6** | **Tuyến số 4: Thôn Nà Pán, xã Trung Hòa** | | | |
| 1 | 2483031.94 | 438342.40 | 1,26 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2482048.31 | 437664.25 | Điểm cuối tuyến |
| **7** | **Tuyến số 2: Cốc Lài, Xã Bằng Vân** | | | |
| 1 | 2487080.41 | 453551.41 | 0,696 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2487872.30 | 453198.57 | Điểm cuối tuyến |
| **8** | **Tuyến số 4: Tiểu khu I, thị trấn Nà Phặc** | | | |
| 1 | 2474801.66 | 436957.05 | 4,048 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2475066.11 | 433817.70 | Điểm cuối tuyến |
| **9** | **Tuyến số 5: Bản Cầy, thị trấn Nà Phặc** | | | |
| 1 | 2472419.24 | 488355.31 | 2,063 | Điểm đầu tuyến |
| 2 | 2473062.71 | 486518.03 | Điểm cuối tuyến |