**Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật đường sắt**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên Tiêu chuẩn/Quy chuẩn** | **Năm công bố/ban hành** | **Ghi chú** |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tín hiệu đường sắt 06:2011/BGTVT. | 2011 | QCVN |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chạy tàu và công tác dồn đường sắt 07:2011/BGTVT. | 2011 | QCVN |
|  | Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khai thác đường sắt QCVN 08:2011/BGTVT. | 2011 | QCVN |
|  | Tiêu chuẩn Quốc gia về Cấp kỹ thuật đường sắt TCVN 8893:2011. | 2011 | TCVN |
|  | Tiêu chuẩn Quốc gia: Tiêu chuẩn đường sắt đô thị: Loại hình vận chuyển nhanh khối lượng lớn (MRT) – Yêu cầu kỹ thuật chung TCVN 8585:2011. | 2011 | TCVN |
|  | Tiêu chuẩn thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình thông tin tín hiệu đường sắt 01:2009/VNRA. | 2009 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (Phần đại tu và xây dựng mới) TCCS 02:2009/VNRA. | 2009 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn Tiếng ồn dọc tuyến đường sắt 03:2009/VNRA. | 2009 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn Độ rung và chấn động dọc tuyến đường sắt TCCS 04:2009/VNRA. | 2009 | TCCS |
|  | Quy trình thử nghiệm tà vẹt bê tông dự ứng lực TCCS 02:2010/VNRA. | 2010 | TCCS |
|  | Quy trình bảo dưỡng cầu, hầm đường sắt TCCS 01:2010/VNRA. | 2010 | TCCS |
|  | Quy trình khảo sát đường sắt TCCS 01:2011/VNRA | 2011 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn nghiệm thu kiến trúc tầng trên đường sắt (phần duy tu bảo quản) TCCS 01:2012/VNRA | 2012 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu nền đường sắt (phần xây dựng mới, khôi phục, nâng cấp) TCCS 01:2013/VNRA | 2013 | TCCS |
|  | Chỉnh sửa QCKTQG về khai thác đường sắt QCVN 08:2001/BGTVT | 2015 | QCVN |
|  | Tiêu chuẩn thiết bị tín hiệu đuôi tàu TCCS 01:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt thường TCCS 02:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình đường sắt không mối nối TCCS 03:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình đường sắt TCCS 04:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình cầu, cống, hầm, đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) TCCS 05:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, phụ kiện chủ yếu sử dụng trong công tác bảo trì công trình cầu, cống, hầm, kiến trúc đường sắt TCCS 06:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình kiến trúc đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm TCCS 07:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình thông tin đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) TCCS 08:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn bảo trì công trình tín hiệu đường sắt (bảo trì và nghiệm thu sản phẩm) TCCS 09:2014/VNRA | 2014 | TCCS |
|  | Tiêu chuẩn vật tư, vật liệu, thiết bị, linh kiện sử dụng trong công tác bảo trì công trình Thông tin Tín hiệu đường sắt TCCS 10:2014/VNRA | 2014 | TCCS |