**PHỤ LỤC**

**TUYẾN ĐƯỜNG, CỬA KHẨU VẬN CHUYỂN QUÁ CẢNH HÀNG HÓA QUA LÃNH THỔ VIỆT NAM**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *(Ban hành kèm theo Thông tư số /2015/TT-BGTVT ngày tháng năm 2015 của Bộ Giao thông vận tải)* | | | |
|  | | | |
| **STT** | **Cửa khẩu nhập hoặc xuất** | **Lộ trình** | **Cửa khẩu xuất hoặc nhập** |
| 1 | Móng Cái (Quảng Ninh) | QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279 | Tây Trang (Điện Biên) |
| QL18-QL10-QL5-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279 |
| QL18-QL10-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| QL18-QL10-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| QL18-QL10-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| QL18-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL18-QL10-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| QL18-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| QL18-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| QL18-QL10-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| QL18-QL10-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| QL18-QL10-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| QL18-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL18-QL10-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL18-QL10-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL18-QL10-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL18-QL10-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| QL18-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL18-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| 2 | Hữu Nghị (Lạng Sơn) | QL1-Đường đô thị-QL6-QL279 | Tây Trang (Điện Biên) |
| QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217 |
| QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7 |
| QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 |
| QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9 |
| QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| QL1-QL14B-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A |
| QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B |
| QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-TL841 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL1-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| 3 | Tà Lùng (Cao Bằng) | QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-QL279 | Tây Trang (Điện Biên) |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-QL279 |
| QL3-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217 |
| QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-QL217 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| QL3-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7 |
| QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL7 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| QL3-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 |
| QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL8 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| QL3-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-QL12A |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL3-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9 |
| QL3-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL9 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| QL3-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| QL3-QL1-QL14B-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| QL3-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| QL3-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1- QL22A |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A |
| QL3-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B |
| QL3-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL62 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL3-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL3-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL3-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL80 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL3-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL3-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL3-QL1-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL3-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1-QL5 |
| QL3-ĐCT Hà Nội-Thái Nguyên-Đường đô thị-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| 4 | Thanh Thủy (Hà Giang) | QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-QL6-QL279 | Tây Trang (Điện Biên) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217 |
| QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7 |
| QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 |
| QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9 |
| QL2-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-TL841 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL2-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| QL2-Đường 5 kéo dài-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL2-Đường 5 kéo dài-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| 5 | Lào Cai (Lào Cai) | QL4D-QL12-QL279 | Tây Trang (Điện Biên) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL217 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL7 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL8 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL9 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-Đại lộ Thăng Long-QL21-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL22A-QL22B |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội -Đường đô thị-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội -Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL62 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL80 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL30-TL841 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-Đường đô thị-QL1-Đường Pháp Vân-Cầu Giẽ-ĐCT Cầu Giẽ-Ninh Bình-QL10-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| ĐCT Lào Cai-Hà Nội-QL2-Đường 5 kéo dài-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| 6 | Tây Trang (Điện Biên) | QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL279-QL6-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| 7 | Na Mèo (Thanh Hóa) | QL 217- QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| QL217-QL15-Đường Hồ Chí Minh-QL47-QL1-Đường đô thị | Cảng Thanh Hóa (Thanh Hóa) |
| QL217-QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| 8 | Nậm Cắn (Nghệ An) | QL217-QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL7-QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| QL7-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| 9 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) | QL8-QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL8-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| QL8-QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| QL8- QL1-QL12C | Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) |
| QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL12C |
| QL8-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1- Đường vào cảng | Cảng Hòn La (Quảng Bình) |
| 10 | Cha Lo (Quảng Bình) | QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL12A-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| QL12A- QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-TL536-QL46 |
| QL12A-QL12C | Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) |
| QL12A-QL1-Đường vào cảng | Cảng Hòn La (Quảng Bình) |
| QL12A-QL1-Đường vào cảng | Cảng Gianh (Quảng Bình) |
| 11 | Lao Bảo (Quảng Trị) | QL12A-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL9-Đường Hồ Chí Minh-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| QL9- Đường Hồ Chí Minh-QL8-QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| QL9-QL1-QL12C | Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) |
| QL9-QL1-Đường vào cảng | Cảng Hòn La (Quảng Bình) |
| QL9-QL1-Đường vào cảng | Cảng Gianh (Quảng Bình) |
| QL9-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Đà Nẵng) |
| QL9- QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| 12 | Bờ Y (Kon Tum) | QL40-QL14-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| QL40-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| QL40-QL14-QL13-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-QL10-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường Nghi Sơn-Bãi Trành | Cảng Nghi Sơn (Thanh Hóa) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-TL536-QL46 | Cảng Cửa Lò (Nghệ An) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-QL12C | Cảng Vũng Áng (Hà Tĩnh) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng | Cảng Hòn La (Quảng Bình) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường vào cảng | Cảng Gianh (Quảng Bình) |
| QL40-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Đà Nẵng) |
| QL40-QL14-QL24-QL1-QL24C | Cảng Dung Quất (Quảng Ngãi) |
| QL40-QL14-QL19 | Cảng Quy Nhơn (Bình Định) |
| QL40-QL14-QL13-QL1- Đường đô thị | Cảng biển (TP. Hồ Chí Minh) |
| QL40-QL14-QL13-QL1-QL51- Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL40-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) |
| 13 | Lệ Thanh (Gia Lai) | QL19-QL14-QL14B-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Đà Nẵng) |
| QL19 | Cảng Quy Nhơn (Bình Định) |
| QL19-QL14-QL13-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL19-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL19-QL14-QL13-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) |
| 14 | Hoa Lư (Bình Phước) | QL13-QL1-QL19 | Cảng Quy Nhơn (Bình Định) |
| QL13-QL1-QL51- Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL13-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL13-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) |
| 15 | Mộc Bài (Tây Ninh) | QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL22A-QL1-TL743-Cảng Tổng hợp Bình Dương-TL743-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL22A-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL22A-QL1-TL743-Cảng TH Bình Dương-TL743-QL1-Đường đô thị |
| QL22A-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| 16 | Xa Mát (Tây Ninh) | QL22B-QL22A-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL22B-QL22A-QL1-TL743-Cảng TH Bình Dương-TL743-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL22B-QL22A-QL1-TL743-Cảng TH Bình Dương-TL743-QL1-Đường đô thị |
| QL22B-QL22A-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| 17 | Bình Hiệp (Long An) | QL62-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL62-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| QL62-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL62- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| 18 | Dinh Bà (Đồng Tháp) | QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị |
| QL30-QL1- ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị |
| 19 | Tịnh Biên (An Giang) | QL91-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL91-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| QL91-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| 20 | Hà Tiên (Kiên Giang) | QL80-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL80-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| QL80-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL80-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| 21 | Thường Phước (Đồng Tháp) | QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| TL841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| TL841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị |
| Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường Biển |
| QL30-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| TL841-QL30-ĐT843-ĐT844-ĐT845-QLN2-QL1-Đường đô thị |
| 22 | Vĩnh Xương (An Giang) | QL91- QL1-QL51-Đường đô thị | Cảng biển (Bà Rịa - Vũng Tàu) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL51-Đường đô thị |
| QL91- QL1-Đường đô thị | Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| QL91- QL1-Đường đô thị | Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| QL91-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-Đường đô thị |
| 23 | Ga Đồng Đăng (Lạng Sơn) | Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6--Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Ninh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Ninh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1- QL19 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1- QL13 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1- QL13 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn\_Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5 |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-Đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị |
| Tuyến đường sắt Lạng Sơn-Kép-Ga Cái Lân | Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) |
| 24 | Ga Lào Cai (Lào Cai) | Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường Đô Thị-QL1-QL217 | Na Mèo (Thanh Hóa) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường Đô Thị-QL1-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-QL1-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Thanh Hóa-Ga Thanh Hóa-Đường đô thị-QL1-QL47-Đường Hồ Chí Minh-QL15-QL217 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL7 | Nậm Cắn (Nghệ An) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Nghệ An-Ga Vinh-Đường đô thị-QL1-QL7 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL8 | Cầu Treo (Hà Tĩnh) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6--Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hà Tĩnh-Ga Hương Phố- Đường Hồ Chí Minh-QL8 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Ninh-QL12A | Cha Lo (Quảng Bình) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL15-Đường Hồ Chí Ninh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Bình-Ga Đồng Hới-Đường đô thị-Đường Hồ Chí Minh-QL12A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL9 | Lao Bảo (Quảng Trị) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL6-Đường Hồ Chí Minh-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Quảng Trị-Ga Đông Hà-Đường đô thị-QL9 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 | Bờ Y (Kon Tum) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19-QL14-QL40 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1- QL19 | Lệ Thanh (Gia Lai) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Định-Ga Quy Nhơn-Đường đô thị-QL19 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 | Hoa Lư (Bình Phước) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1- QL13 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Đà Nẵng-Ga Đà Nẵng-Đường đô thị-QL1-QL14B-QL14-QL13 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1- QL13 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL13 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A | Mộc Bài (Tây Ninh) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B | Xa Mát (Tây Ninh) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL22A-QL22B |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL62 | Bình Hiệp (Long An) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL62 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30 | Dinh Bà (Đồng Tháp) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QLN2-ĐT845-ĐT844-ĐT843-QL30 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91 | Tịnh Biên (An Giang) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL80 | Hà Tiên (Kiên Giang) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL80 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 | Thường Phước (Đồng Tháp) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL30-TL841 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-Cảng biển (Thành phố Hồ Chí Minh)-Đường biển-Cửa Tiểu-Sông Tiền |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL91 | Vĩnh Xương (An Giang) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-ĐCT TP HCM-Trung Lương-QL1-QL91 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Bình Dương-Ga Sóng Thần-Đường đô thị-QL1-Đường đô thị-Cảng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh)-Đường Biển-Cửa Định An-Sông Hậu |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1-QL5 | Cảng biển (Hải Phòng) |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Giáp Bát-Đường đô thị-QL1- ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-QL5 |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Ga Yên Viên-Đường đô thị-QL1-ĐCT Hà Nội-Hải Phòng |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Đường đô thị |
| Tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Kép-Ga Cái Lân | Cảng Cái Lân (Quảng Ninh) |
| 25 | Thường Phước (Đồng Tháp) | Tuyến sông Tiền-Cửa Tiểu-Đường biển | Cảng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |
| 26 | Vĩnh Xương- (An Giang) | Tuyến sông Hậu-Cửa Định An-Đường biển | Cảng Biển (Thành phố Hồ Chí Minh) |

**Ghi chú: ĐCT – viết tắt của từ “Đường cao tốc”; QL – viết tắt của từ “Quốc lộ”; TL – viết tắt của từ “Tỉnh lộ”.**