|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY TNHH A** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: 01/CTY A | *Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2022*  |

# GIẤY ĐỀ NGHỊ

# CÔNG BỐ ĐƯA TRẠM DỪNG NGHỈ VÀO KHAI THÁC

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: ***Công ty TNHH A***

 2. Tên giao dịch quốc tế (nếu có):.................................................................

 3. Trụ sở: Đông Lĩnh Đông Sơn, Thanh Hóa

 4. Số điện thoại (Fax):.0373.xxx xxx

 5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số..26x xxxxx do. Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 01 tháng 01 năm 2021

 Đề nghị kiểm tra để đưa trạm dừng nghỉ B thuộc tỉnh: Thanh Hóa vào khai thác. Cụ thể như sau:

 - Tên: ***Trạm dừng nghỉ B***

 - Địa chỉ: ***Tại Km20+150/ĐT.506 thuộc địa phận xã C, huyện D, tỉnh Thanh Hóa***

 - Tổng diện tích đất: ***5.000m2***

Sau khi xem xét và đối chiếu với các tiêu chí quy định tại QCVN 43:2012/BGTVT Quy chuẩn kỹ thật Quốc gia Trạm dừng nghỉ đường bộ, chúng tôi đề nghị ***Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa*** công bố đưa ***Trạm dừng nghỉ B*** đạt loại: ***E*** và được đưa vào khai thác.

 ***Công ty A*** cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu | **Đại diện Công ty A**(Ký tên, đóng dấu)**Nguyễn Văn A** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **CÔNG TY A** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| Số: 01/CTY A | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2022* |

# BẢN ĐỐI CHIẾU CÁC QUY ĐỊNH KỸ THUẬT CỦA QUY CHUẨN

# VỚI CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TRẠM DỪNG NGHỈ

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

 1. Đơn vị khai thác trạm dừng nghỉ: Công ty A

 2. Trụ sở: Đông Lĩnh Đông Sơn, Thanh Hóa

3. Số điện thoại (Fax): 0373. xxxxxx

Kết quả đối chiếu các quy định kỹ thuật của Quy chuẩn với các hạng mục công trình của trạm dừng nghỉ B như sau:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tiêu chí phân loại** | **Đơn vị tính** | **Theo quy định kỹ thuật của TDN loại E** | **Theo thực tế**  |
| 1 | Tổng diện tích mặt bằng trạm (tối thiểu) | M2 |  |  |
|  2 | Bãi đỗ xe (diện tích tối thiểu) | M2 |  |  |
| 3 | Đường xe ra, vào  |  |  |  |
| 4 | Khu kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện  |  |  |  |
| 5 | Trạm cấp nhiên liệu |  |  |  |
| 6 | Mặt sân khu vực bãi đỗ xe |  |  |  |
| 7 | Khu vệ sinh | M2 |  |  |
| 8 | Phòng nghỉ tạm thời cho lái xe | M2 |  |  |
| 9 | Không gian nghỉ ngơi (Khu vực có mái che và khu vực trồng cây xanh có ghế ngồi) | M2 |  |  |
| 10 | Nơi cung cấp thông tin |  |  |  |
| 11 | Khu phục vụ ăn uống, giải khát |  |  |  |
| 12 | Khu vực giới thiệu và bán hàng hóa |  |  |  |

 Công ty A cam kết những nội dung trên là đúng thực tế.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu… | **Đại diện Công ty A** **Nguyễn Văn A** |
|  |  |