|  |
| --- |
| **Bảng so sánh nội dung sửa đổi tại dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nội dung cũ****QCVN 43:2012/BGTVT được sửa đổi, bổ sung bằng Sửa đổi 01: 2024 QCVN 43: 2012/BGTVT** | **Nội dung dự thảo mới****Dự thảo QCVN 43:2024/BGTVT** | **Lý do sửa đổi** |
| Mục 7 Bảng phân loại trạm dừng nghỉ tại Mục 2.3.1:Khu vệ sinh: Có diện tích ≥ 3% tổng diện tích sàn xây dựng của nhà/công trình; có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật theo QCVN 10:2014/BXD  | Có diện tích ≥ 3% tổng diện tích sàn xây dựng ***của các hạng mục công trình có số thự tự 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14 tại Bảng này***; có nơi vệ sinh phục vụ người khuyết tật theo QCVN 10:2014/BXD | Bổ sung nội dung làm rõ quy định về cách tính *“tổng diện tích sàn xây dựng”* |