USTAWA

z dnia………………………………2020 r.

o wykonywaniu prac podwodnych

Rozdział 1

**Przepisy ogólne**

Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania prac podwodnych oraz zasady i tryb nabywania uprawnień do ich wykonywania.

2. Ustawę stosuje się na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej, którymi są: morskie wody wewnętrzne, morze terytorialne, strefa przylegająca i wyłączna strefa ekonomiczna oraz wodach śródlądowych.

3. Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyjątkiem art. 9 ust. 7, art. 19 ust. 2-5 oraz art. 26 ust. 1 i 2;

2) płetwonurkowania w celach sportowych i rekreacyjnych;

3) płetwonurkowania w celach naukowych i badawczych o charakterze niekomercyjnym na potrzeby własne, organizowanego przez uczelnie, państwowe muzea i instytuty badawcze.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) baza prac podwodnych - miejsce zainstalowania urządzeń technicznych i wyposażenia umożliwiających bezpieczne przygotowanie i przeprowadzenie prac podwodnych oraz czynności po ich zakończeniu;

2) bezzałogowy pojazd podwodny - urządzenie techniczne używane do wykonywania czynności pod powierzchnią wody kontrolowane zdalnie przez osobę znajdującą się na powierzchni wody lub w obiekcie zanurzalnym;

3) czynnik oddechowy - stosowane do oddychania sprężone powietrze atmosferyczne, tlen lub mieszaninę oddechową;

4) dekompresja - kontrolowany proces obniżania ciśnienia zewnętrznego oddziałującego na organizm nurka, zapewniający bezpieczny powrót do warunków panujących na początku nurkowania, prowadzony według przyjętych tabel dekompresji określających szybkość obniżania ciśnienia, kolejność wykorzystania czynników oddechowych i czas ich stosowania;

5) długotrwałe prace podwodne (nurkowanie saturowane) - przebywanie nurka w komorach hiperbarycznych w warunkach podwyższonego ciśnienia, związane z wykonywaniem prac podwodnych wymagających przejścia z komory hiperbarycznej do wody i z powrotem, w czasie równym lub większym od czasu pełnego nasycenia tkanek organizmu gazami obojętnymi, a następnie powrót do warunków ciśnienia atmosferycznego według sposobu zgodnego z dekompresją przewidzianą dla tego rodzaju nurkowania;

6) dziennik prac podwodnych - dokument ścisłego zarachowania, wydawany przez właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego lub dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, na wniosek organizatora prac podwodnych;

6) dzwon nurkowy - zbiornik ciśnieniowy, którego konstrukcja i wyposażenie pozwalają na transportowanie nurków pod powierzchnię wody;

7) ekipa nurkowa – nurkowie, kierownicy prac podwodnych, operatorzy bezzałogowych pojazdów podwodnych oraz personel obsługujący i zabezpieczający wykonywanie prac podwodnych;

8) głębinowe prace podwodne - prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości większej niż 50 m;

9) kierownik prac podwodnych - osoba kierująca i organizująca pracami podwodnymi oraz nadzorująca ich właściwe wykonywanie przez ekipę;

10) komora dekompresyjna - zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiających prowadzenie pod opieką lekarza kompresji i dekompresji nurków;

11) komora hiperbaryczna - zbiornik ciśnieniowy o konstrukcji i wyposażeniu umożliwiających przebywanie w nim nurków w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego w czasie prowadzenia długotrwałych lub głębinowych prac podwodnych albo w celu przeprowadzania dekompresji;

12) kompresja - kontrolowany proces wzrostu ciśnienia oddziałującego na organizm nurka, prowadzony zgodnie z procedurą prac podwodnych;

13) nurek - osobę wykonującą prace pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym albo pozostającą w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego;

14) obiekt zanurzalny - dzwon nurkowy, pojazd podwodny, batyskaf lub inne urządzenie przeznaczone do przebywania w nim osób w czasie wykonywania prac podwodnych;

15) organizator prac podwodnych - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, świadczącą usługi w zakresie prac podwodnych oraz organizującą te prace;

16) prace podwodne - czynności o charakterze komercyjnym, wykonywane przez osoby pozostające pod powierzchnią wody w sprzęcie nurkowym lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego, a także czynności wykonywane na powierzchni przez osoby organizujące te prace oraz obsługujące urządzenia bazy prac podwodnych, a także osoby obsługujące bezzałogowe pojazdy podwodne;

17) prace podwodne na małych głębokościach - prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości do 20 m;

18) prace podwodne na średnich głębokościach - prace prowadzone pod powierzchnią wody na głębokości od 20 m do 50 m;

19) prace podwodne wykonywane w trudnych warunkach - czynności wykonywane pod powierzchnią wody w nocy, w czasie opadów atmosferycznych, przy temperaturze powietrza lub wody niższej niż 4○C, przy temperaturze powietrza wyższej niż 25○C, temperaturze wody wyższej niż 35○C, gdy widzialność w toni wodnej jest mniejsza niż 1 m, przy prędkości prądu wody większej niż 0,5 m/s i w akwenach górskich położonych powyżej 300 m nad poziomem morza;

20) procedura prac podwodnych - sposób postępowania przy wykonywaniu prac podwodnych, określający kolejność wykonywanych czynności, rodzaj sprzętu nurkowego, głębokość zanurzania, rodzaj i czas dekompresji, dopuszczalny czas pracy i przebywania w warunkach podwyższonego ciśnienia, długość przerw pomiędzy kolejnymi zanurzeniami, zasady asekuracji, łączności i postępowania w przypadku awarii lub wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej;

21) rekompresja lecznicza - proces oddziaływania ciśnienia na organizm nurka składający się z ponownej kompresji, ściśle określonego czasu przebywania pod wpływem działania określonego ciśnienia i dekompresji, wykorzystując odpowiednie czynniki oddechowe w celu leczenia chorób ciśnieniowych;

22) sprzęt nurkowy - wyposażenie i urządzenia techniczne nakładane bezpośrednio na ciało nurka, składające się z aparatu oddechowego lub innego urządzenia doprowadzającego czynnik oddechowy, skafandra, środków ochrony głowy, odzieży ocieplonej i ochronnej, butów lub płetw, kompensatorów pływalności, pasów nośnych, stelaża, liny sygnałowej, noża, narzędzi oraz wyposażenia dodatkowego;

23) szczególnie niebezpieczne prace podwodne - czynności wykonywane pod powierzchnią wody z zastosowaniem materiałów wybuchowych lub pirotechnicznych, przy skażeniu substancjami niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie albo ich mieszaninami niebezpiecznymi lub stwarzającymi zagrożenie, przy cięciu i spawaniu metali, przy poszukiwaniu, przenoszeniu i rozbrajaniu min, amunicji lub innych przedmiotów wybuchowych, a także przy prowadzeniu prób nowego sprzętu nurkowego lub sprawdzaniu nowych technologii prac podwodnych;

24) technologia nurkowania - sposób użycia sprzętu nurkowego i techniki nurkowej w zależności od rodzaju zastosowanego czynnika oddechowego oraz przyjętej metody nurkowania.

Rozdział 2

Wymogi dla osób wykonujących lub organizujących prace podwodne

Art. 3. Osoby wykonujące prace podwodne powinny posiadać wymagane uprawnienia zawodowe i odpowiedni stan zdrowia.

Art. 4. 1. Prace podwodne można organizować, jeżeli posiada się certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, wydany przez jednostkę certyfikującą, zgodnie z przepisami o certyfikacji.

2. System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy obejmuje w szczególności procedury prac podwodnych, nadzór nad stanem technicznym sprzętu nurkowego i bazy prac podwodnych oraz uprawnienia osób wykonujących prace podwodne.

Art. 5. Umiejscowienie bazy prac podwodnych nie może stwarzać zagrożeń dla żeglugi lub środowiska.

Art. 6. 1. Wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich Rzeczpospolitej Polskiej i śródlądowych drogach wodnych wymaga uzyskania zezwolenia właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej na jednokrotne lub wielokrotne wykonywanie prac podwodnych, wydanego w drodze decyzji administracyjnej, na wniosek organizatora prac podwodnych, które określa wytyczne w zakresie wykonywania prac podwodnych.

2. Właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, na wniosek organizatora prac podwodnych, może wydać zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, upoważniające do wielokrotnego wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach z terminem ważności do 6 miesięcy.

3. Za wydanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku, stanowiącą dochód budżetu państwa.

4. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, publikuje się na stronie internetowej urzędu wydającego zezwolenie dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

5. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 i 2, dołącza się kopię certyfikatu obowiązującego w okresie ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

6. Wykonywanie prac podwodnych bez ważnego certyfikatu jest zabronione, a o utracie ważności lub cofnięciu certyfikatu przez podmiot certyfikujący, należy niezwłocznie powiadomić dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał zezwolenie.

6. Wykonywanie prac podwodnych na obszarach innych niż wskazanych w ust. 1 wymaga przekazania informacji o wykonywaniu takich prac do właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, przed ich rozpoczęciem.

7. W przypadku stwierdzenia niezastosowania się przez organizatora do wydanych w zezwoleniu wytycznych, właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej cofa zezwolenie. Decyzji o cofnięciu zezwolenia nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

8. Przed wydaniem zezwolenia, a także w okresie jego ważności organ, właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, może przeprowadzić kontrolę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych w szczególności w zakresie ważności dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień zawodowych przez osoby wykonujące prace podwodne, kontrolę dzienników prac podwodnych, stanu technicznego sprzętu nurkowego i bezzałogowych pojazdów podwodnych, wyposażenia bazy prac podwodnych oraz sposób wykonywania prac podwodnych pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości organ odmawia wydania zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych do czasu ich usunięcia.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory wniosków i zezwolenia, o których mowa w ust. 1 i 2, z uwzględnieniem rodzaju wykonywanych prac podwodnych, miejsca i terminu ich wykonywania, wskazywania wytycznych ich wykonywania, a także sposobu ich oznakowania - mając na uwadze zapewnienie sprawności prowadzenia postępowania w przedmiocie wydania zezwolenia;

2) sposób i tryb przekazywania informacji o wykonywanych pracach podwodnych do organu właściwego oraz niezbędny zakres takiej informacji - mając na uwadze zapewnienie sprawności przekazywania informacji oraz możliwości techniczne przekazywania takich informacji;

Art. 7. 1. W uzasadnionych przypadkach dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej, realizując zadania, o których mowa w art. 6 ust. 1 i 2, wykonuje obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[[1]](#footnote-1)), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, przez udostępnienie informacji, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, na swojej stronie internetowej oraz w widocznym miejscu w siedzibie urzędu.

2. Wystąpienie przez osobę, której dane dotyczą, z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie wstrzymuje ani nie ogranicza wykonywania przez dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej zadań określonych w art. 6 ust. 1 i 2.

Art. 8. 1. Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 6 ust. 1, nie jest wymagane w przypadku usuwania zagrożenia dla życia ludzkiego, konieczności zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi albo zapobieżenia zanieczyszczeniu środowiska.

2. O podjęciu prac podwodnych, mających na celu usuwanie zagrożenia dla życia ludzkiego, zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi albo zapobieżenie zanieczyszczeniu środowiska organizator prac podwodnych, niezwłocznie powiadamia właściwego miejscowo dyrektora urzędu morskiego albo dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej.

Rozdział 3

Bezpieczeństwo wykonywania prac podwodnych

Art. 9. 1. Za stan bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych odpowiedzialny jest organizator prac podwodnych.

2. Organizator prac podwodnych jest odpowiedzialny za:

1) wyznaczenie pisemnie kierownika prac podwodnych;

2) zapewnienie opracowania i wdrożenia bezpiecznych procedur prac podwodnych;

3) zapewnienie odpowiedniego składu ekipy nurkowej oraz personelu zdalnych prac podwodnych zgodnie z wydanym pozwoleniem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2;

3) zapewnienie sprawnego sprzętu nurkowego, bezzałogowe pojazdu podwodnego i wyposażenia bazy prac podwodnych odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac podwodnych ;

4) zapewnienie opieki medycznej, odpowiedniej do rodzaju organizowanych prac podwodnych,

- a w przypadku wystąpienia nagłej dekompresji zapewnić bezzwłoczne przetransportowanie nurka do miejsca, gdzie będzie można udzielić mu specjalistycznej pomocy medycznej.

3. Kierownik prac podwodnych jest odpowiedzialny:

1) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem prac podwodnych

2) kierować pracami podwodnymi;

2) przeprowadzić ocenę ryzyka zawodowego w miejscu zamierzonego wykonywania prac podwodnych oraz poinformować osoby wykonujące prace podwodne o ryzyku zawodowym i zastosowanych środkach zmniejszających ryzyko;

3) organizować i prowadzić prace podwodne zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) stosować bezpieczne procedury prac podwodnych;

4) stosować sprzęt nurkowy, bezzałogowe pojazdy podwodne i wyposażenie bazy prac podwodnych odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac;

5) skierować do pracy pod powierzchnią wody nurka o wymaganych uprawnieniach zawodowych i zapewnić jego asekurację przez drugiego nurka będącego w gotowości do udzielenia w każdej chwili niezbędnej pomocy;

6) zapewnić utrzymywanie w stanie sprawności technicznej sprzętu nurkowego bezzałogowych pojazdów podwodnych, urządzeń technicznych i wyposażenia bazy prac podwodnych, w tym zapewnić stałą obsługę przez operatora systemów nurkowych urządzeń doprowadzających czynnik oddechowy, jeżeli jest to konieczne ze względu na rodzaj zastosowanego sprzętu nurkowego;

7) prowadzić dziennik prac podwodnych;

8) dokonywać w książeczce nurka zapisów o czasie przebywania pod powierzchnią wody lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego;

9) przygotowywać i prowadzić prace podwodne zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Członkowie ekipy nurkowej oraz personel zdalnych prac podwodnych są obowiązani do wykonywania powierzonych im czynności w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przez kierownika prac podwodnych.

5. Dziennik prac podwodnych, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, wydaje, na wniosek organizatora prac podwodnych, i rejestruje jego wydanie właściwy miejscowo dyrektor urzędu morskiego albo dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej.

6. Za wydanie dziennika prac podwodnych pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku, która stanowi dochód budżetu państwa.

7. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - mając na względzie specyfikę prac podwodnych wykonywanych na rzecz obronności.

8. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych, w tym działań ratowniczych, szkoleń i ćwiczeń, w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - mając na względzie specyfikę prac podwodnych wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Art. 10. 1. Obiekt zanurzalny może być używany, jeżeli odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:

1) budowy jego stałych urządzeń i wyposażenia;

2) warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) liczby i uprawnień zawodowych osób, które mogą w nim jednocześnie przebywać.

2. Obiekt zanurzalny i jego stałe urządzenia podlegają nadzorowi technicznemu instytucji klasyfikacyjnej w zakresie budowy, przebudowy, modernizacji i remontów.

3. Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, stwierdza instytucja klasyfikacyjna w dokumencie klasyfikacyjnym, po dokonaniu przeglądu.

4. Dokumentacja projektowa obiektu zanurzalnego wymaga uzgodnienia z właściwym państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym oraz okręgowym inspektoratem pracy.

5. Spełnienie przez obiekt zanurzalny wymagań w zakresie warunków higienicznych i sanitarnych stwierdza, w drodze decyzji, właściwy państwowy wojewódzki inspektor sanitarny.

Art. 11. 1. Obiekt zanurzalny podlega obowiązkowi zgłoszenia do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni lub Szczecinie w celu wydania przez niego certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego.

2. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, określa dopuszczalną głębokość zanurzenia obiektu zanurzalnego oraz liczbę i uprawnienia zawodowe osób, które mogą w nim jednocześnie przebywać.

3. Certyfikat, o którym mowa w ust. 1, traci ważność po upływie 12 miesięcy od dnia wystawienia, a przedłużenie jego ważności następuje na wniosek organizatora prac podwodnych.

4. Do wniosku o wydanie certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, załącza się:

1) dokument klasyfikacyjny wydany przez instytucję klasyfikacyjną;

2) opinię właściwego okręgowego inspektora pracy o dopuszczeniu obiektu zanurzalnego do eksploatacji pod względem wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy;

3) decyzję państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu obiektu zanurzalnego do eksploatacji pod względem wymagań higienicznych i sanitarnych.

5. Za wydanie lub przedłużenie ważności certyfikatu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku, która stanowi dochód budżetu państwa.

6. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) wymagania w zakresie budowy obiektów zanurzalnych, ich stałych urządzeń i wyposażenia albo uzna za obowiązujące w tym zakresie wymagania określone w przepisach technicznych instytucji klasyfikacyjnej;

2) wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 1.

- kierując się koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia oraz zdrowia osób przebywających w obiekcie zanurzalnym.

Art. 12. 1. Prace podwodne może wykonywać nurek posiadający aktualne orzeczenie wydane przez uprawnionego lekarza, o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

2. Nurek podlega okresowym badaniom lekarskim, przeprowadzanym nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy.

3. Głębinowe i długotrwałe prace podwodne prowadzi się pod nadzorem lekarza.

4. Po każdym przypadku wystąpienia objawów choroby dekompresyjnej organizator prac podwodnych kieruje nurka na kontrolne badanie lekarskie w celu potwierdzenia braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

5. Koszty nadzoru medycznego, o którym mowa w ust. 3 i 4, ponosi organizator prac podwodnych; koszty badań lekarskich, o których mowa w ust. 1 i 2, ponosi organizator prac podwodnych, jeżeli zatrudnia nurka na podstawie umowy o pracę.

6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki zdrowotne, jakim powinien odpowiadać nurek;

2) tryb orzekania o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych i przeprowadzania okresowych badań lekarskich;

3) sposób i warunki sprawowania nadzoru medycznego nad pracami podwodnymi;

4) procedury dekompresji i kompresji, w tym procedury długotrwałych prac podwodnych (nurkowań saturowanych) oraz procedury rekompresji leczniczej;

5) wykaz minimalnego wyposażenia medycznego bazy prac podwodnych;

6) wymagania kwalifikacyjne dla uprawnionych lekarzy, o których mowa w ust. 1 i 3, oraz wzory i tryb wydawania dokumentów potwierdzających kwalifikacje medyczne.

- zgodnie z aktualnym stanem wiedzy w tej dziedzinie oraz mając na względzie konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony życia oraz zdrowia osób wykonujących prace podwodne.

Art. 13. Nurek zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje dodatek w wysokości 50% wynagrodzenia za każdą godzinę pracy przy wykonywaniu:

1) prac podwodnych w trudnych warunkach;

2) szczególnie niebezpiecznych prac podwodnych.

Art. 14. 1. Nadzór nad wykonywaniem prac podwodnych, oraz kontroli, w zakresie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac podwodnych sprawuje minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może upoważnić dyrektorów urzędów morskich lub dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej do sprawowania nadzoru oraz dokonywania kontroli, o których mowa w ust. 1.

Rozdział 4

Zasady i tryb nabywania uprawnień związanych z wykonywaniem prac podwodnych

Art. 15. 1. Ustala się następujące zawody związane z wykonywaniem prac podwodnych:

1) nurek;

2) kierownik prac podwodnych;

3) operator systemów nurkowych do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych;

4) operator bezzałogowego pojazdu podwodnego.

2. Dla nurka ustala się następujące dyplomy:

1) nurka III klasy - uprawniający do wykonywania prac podwodnych na małych głębokościach;

2) nurka II klasy - uprawniający do wykonywania prac podwodnych na średnich i małych głębokościach;

3) nurka I klasy - uprawniający do wykonywania głębinowych prac podwodnych oraz prac podwodnych na średnich i małych głębokościach;

4) nurka saturowanego - uprawniający do wykonywania bez ograniczeń wszystkich rodzajów prac podwodnych.

3. Dla kierownika prac podwodnych ustala się następujące dyplomy:

1) kierownika prac podwodnych III klasy - uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na małych głębokościach;

2) kierownika prac podwodnych II klasy - uprawniający do kierowania pracami podwodnymi na średnich i małych głębokościach;

3) kierownika prac podwodnych I klasy - uprawniający do kierowania bez ograniczeń wszystkimi rodzajami prac podwodnych.

4. Dla operatora systemów nurkowych ustala się świadectwo operatora systemów nurkowych uprawniające do obsługiwania zainstalowanych w bazie prac podwodnych urządzeń i wyposażenia technicznego wymaganego do prowadzenia głębinowych i długotrwałych prac podwodnych.

5. Dla operatora bezzałogowego pojazdu podwodnego ustala się świadectwo operatora bezzałogowego pojazdu podwodnego uprawniające do obsługiwania bezzałogowych pojazdów podwodnych do wykonywania prac podwodnych.

Art. 16. 1. Warunkiem uzyskania dyplomów, o których mowa w art. 15 ust. 2 i 3, oraz świadectw, o którym mowa w art. 15 ust. 4 i 5, jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu teoretycznego oraz spełnienie kryteriów określonych odpowiednio w ust. 2-10.

2. Dla uzyskania dyplomów nurka III klasy i kierownika prac podwodnych III klasy wymagane jest zdanie z wynikiem pozytywnym egzaminu praktycznego.

3. Dyplom nurka III klasy może otrzymać osoba, która:

1) ukończyła 18 lat;

2) posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka III klasy.

4. Dyplom nurka II klasy może otrzymać osoba, która posiada:

1) dyplom nurka III klasy;

2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka II klasy.

5. Dyplom nurka I klasy może otrzymać osoba, która posiada:

1) dyplom nurka II klasy;

2) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka I klasy.

6. Dyplom nurka saturowanego może otrzymać osoba, która posiada:

1) dyplom nurka I klasy;

2) co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka I klasy;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla nurka saturowanego.

7. Dyplom kierownika prac podwodnych III klasy może otrzymać osoba, która posiada:

1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) dyplom nurka III klasy;

3) co najmniej dwuletnią praktykę zawodową w charakterze nurka III klasy;

4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych III klasy.

8. Dyplom kierownika prac podwodnych II klasy może otrzymać osoba, która posiada:

1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

2) dyplom nurka II klasy i co najmniej roczną praktykę zawodową w charakterze nurka II klasy lub dyplom kierownika prac podwodnych III klasy i co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy;

3) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych II klasy.

9. Dyplom kierownika prac podwodnych I klasy może otrzymać osoba, która posiada:

1) dyplom nurka II klasy;

2) dyplom kierownika prac podwodnych II klasy;

3) co najmniej trzyletnią praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych II klasy;

4) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kierownika prac podwodnych I klasy.

10. Świadectwo operatora systemów nurkowych może otrzymać osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatora systemów nurkowych.

11. Świadectwo operatora bezzałogowego pojazdu podwodnego może otrzymać osoba posiadająca zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatora bezzałogowego pojazdu podwodnego.

12. Kierownik prac podwodnych może kierować pracami z wykorzystaniem bezzałogowego pojazdu podwodnego jeżeli posiada dodatkowo ukończone szkolenie w zakresie kierowania pracami podwodnymi z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów podwodnych, potwierdzone odpowiednim świadectwem.

Art. 17. 1. Praktykę nurka w zakresie wykonywania prac podwodnych wpisuje się do książeczki nurka z uwzględnieniem informacji, o czasie przebywania pod powierzchnią wody lub w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

2. Za okres rocznej praktyki zawodowej nurka uznaje się okres co najmniej 100 godzin łącznego przebywania nurka pod powierzchnią wody i w warunkach sztucznie wytworzonego podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

3. Dokumentem potwierdzającym praktykę zawodową w charakterze kierownika prac podwodnych III klasy lub II klasy jest świadectwo pracy lub pisemne zaświadczenie organizatora prac podwodnych.

4. Za okres rocznej praktyki zawodowej kierownika prac podwodnych uznaje się okres co najmniej 150 godzin kierowania pracami podwodnymi.

Art. 18. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, na wniosek zainteresowanej osoby, wydaje odpowiedni dyplom, świadectwo i książeczkę nurka.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się odpowiednio:

1) zaświadczenie ośrodka szkoleniowego o ukończeniu wymaganego szkolenia,

2) dokument potwierdzający praktykę w zakresie wykonywania prac podwodnych,

3) dokument potwierdzający wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

4) dokument potwierdzający ukończenie 18 lat

5) zaświadczenie o zdanym egzaminie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 i 2,

- w zależności od tego o wydanie jakiego dyplomu ubiega się zainteresowana osoba.

3. Dyplomy nurka III, II i I klasy oraz nurka saturowanego zachowują ważność przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

4. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, na wniosek zainteresowanej osoby, przedłuża ważność dyplomu, o którym mowa w ust. 3, pod warunkiem udokumentowania okresu co najmniej 150-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia wydania dyplomu.

5. Do wniosku o wydanie dyplomu nurka albo o przedłużenie jego ważności załącza się kopię aktualnego orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ust. 1.

6. W przypadku utraty ważności dyplomu możliwe jest jego odnowienie pod warunkiem ukończenia szkolenia uzupełniającego dotyczącego odnowienia dyplomu oraz posiadania aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej prowadzi rejestr wydanych dyplomów, świadectw, książeczek nurka oraz certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego.

8. Za wydanie dokumentów, o których mowa w ust. 1, przedłużenie ważności dyplomów i wydanie duplikatów pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku, stanowiące dochód budżetu państwa.

9. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka, o których mowa w ust. 1 oraz sposób prowadzenia rejestru tych dokumentów, oraz szczegółowy tryb i sposób wydawania, prowadzenia i archiwizowania dziennika prac podwodnych, a także wzory tych dokumentów, kierując się specyfiką zawodów, o których mowa w art. 15.

Art. 19. 1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 15, uznaje się te kwalifikacje na zasadach określonych w przepisach o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie ust. 4 i 5, na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej dokumenty kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac podwodnych, wydane przez jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej (kwalifikacje wojskowe) albo ministra właściwego do spraw wewnętrznych, wydaje odpowiedni dyplom, książeczkę nurka lub świadectwo potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodu, pod warunkiem udokumentowania okresu co najmniej 150-godzinnej praktyki w zakresie wykonywania prac podwodnych, uzyskanej w okresie 5 lat od dnia złożenia wniosku.

3. Za uznanie kwalifikacji lub potwierdzenie kwalifikacji do wykonywania zawodów, o których mowa w ust. 1 i 2, pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku, stanowiące dochód budżetu państwa.

4. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje wojskowe osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 15, kierując się zakresem programu szkoleń.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, kwalifikacje osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiadające kwalifikacjom do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 15, kierując się zakresem programu szkoleń.

Art. 20. 1. Szkolenia o których mowa w art. 16 ust. 3 - 12 i art. 18 ust. 6, prowadzą ośrodki szkoleniowe uznane w drodze decyzji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

2. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na okres 24 miesięcy, na wniosek ośrodka szkoleniowego, po przeprowadzeniu audytu w zakresie uznania ośrodka oraz przedstawieniu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1.

3. Za przeprowadzenie audytu w zakresie uznania ośrodka lub zmiany zakresu uznania ośrodka pobiera się opłatę w wysokości określonej w załączniku, stanowiącą dochód budżetu państwa.

4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego audytu zostały stwierdzone nieprawidłowości, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może, w drodze decyzji, zawiesić albo cofnąć uznanie ośrodka, w zależności od rodzaju stwierdzonej nieprawidłowości.

5. Cofnięcie uznania dokonuje się również w przypadku nieprzeprowadzenia w przewidzianym terminie audytu dotyczącego potwierdzenia uznania z winy ośrodka lub uniemożliwienia przez ten ośrodek, bez wskazania uzasadnionych przyczyn, przeprowadzenia audytu dodatkowego. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

4. Osobie, która ukończyła szkolenie, ośrodek szkoleniowy wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 3 - 12.

Art. 21. 1. Audyty, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3, przeprowadzają audytorzy wpisani na listę audytorów prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. Listę sporządza się na czas określony.

2. W audytach, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3, mogą uczestniczyć obserwatorzy i eksperci wskazani przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

3. Na listę wpisuje się osoby posiadające wiedzę z zakresu zagadnień wykonywania prac podwodnych, kwalifikacje i doświadczenie w zakresie prowadzenia audytów, podając ich imię i nazwisko.

4. Wydatki na wynagrodzenia oraz koszty przejazdu i pobytu audytorów i ekspertów ponoszone w związku z audytami, o których mowa w art. 20 ust. 2 i 3, są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej wskazuje, spośród osób, umieszczonych na liście audytorów, audytora wiodącego oraz audytorów wchodzących w skład zespołu audytującego do przeprowadzenia danego audytu. Audytor wiodący powinien posiadać co najmniej kwalifikacje audytora wewnętrznego systemów zarządzania jakością i minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu audytów.

6. Audytorom za przeprowadzenie audytu i ekspertom za uczestniczenie w audycie przysługuje wynagrodzenie.

7. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) warunki i tryb uznawania, zmiany zakresu uznania, odnawiania, zawieszania i cofania uznania ośrodków szkoleniowych;

2) warunki i sposób przeprowadzania audytów;

3) sposób sporządzania i aktualizacji listy audytorów;

4) wysokość wynagrodzenia i warunki wynagradzania członków zespołu audytującego oraz ekspertów, w zależności od zakresu przeprowadzanego audytu;

5) wzory dokumentów stosowanych przy przeprowadzaniu audytów ośrodków szkoleniowych

- mając na względzie konieczność zachowania wysokiego poziomu szkolenia oraz prawidłowego przebiegu przeprowadzanych audytów, a także zapewnienia wysokiego poziomu kształcenia w zawodach w zakresie wykonywania prac podwodnych.

Art. 22. 1. Organizację i przeprowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych, zapewnia Centralna Komisja Egzaminacyjna Nurków, zwaną dalej „Centralną Komisją”.

2. Centralna Komisja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej.

Art. 23. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powołuje w skład Centralnej Komisji osoby, których wiedza i doświadczenie będzie zapewniać prawidłową organizację i przebieg egzaminu.

2. Centralna Komisja składa się z przewodniczącego Komisji, zastępcy przewodniczącego Komisji i sekretarza Komisji oraz egzaminatorów wpisanych na listę prowadzoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

3. Członkami Centralnej Komisji są:

1) Przewodniczący Komisji;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji;

3) Sekretarz Komisji.

4. Przewodniczący Centralnej Komisji kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz. Podczas nieobecności przewodniczącego zastępca przewodniczącego jest upoważniony do podejmowania jego czynności.

5. Kadencja Centralnej Komisji trwa 3 lata.

6. Członkostwo w Centralnej Komisji przed upływem kadencji Centralnej Komisji wygasa z dniem:

1) śmierci członka Centralnej Komisji;

2) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Centralnej Komisji;

3) dopuszczenia się przez członka Centralnej Komisji rażącego naruszenia przepisów dotyczących Komisji;

4) prawomocnego skazania członka Centralnej Komisji za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

7. Wygaśnięcie członkostwa w Centralnej Komisji stwierdza minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i w takim przypadku powołuje nowego członka Komisji na okres do końca bieżącej kadencji.

8. Egzaminy przeprowadza Zespół Egzaminacyjny składający się minimum z 3 osób, powołanych każdorazowo do przeprowadzenia egzaminu przez przewodniczącego Komisji lub jego zastępcę.

9. W skład Zespołu Egzaminacyjnego każdorazowo powoływany jest przynajmniej jeden członek Centralnej Komisji, który jest jego przewodniczącym i egzaminatorzy wybrani z listy, o której mowa w ust. 2.

10. Do zadań Centralnej Komisji należy w szczególności:

1) rozpatrywanie wniosków osób ubiegających się o uzyskanie dyplomów lub świadectw i weryfikowanie załączonych do wniosków dokumentów potwierdzających wykształcenie, praktykę zawodową i ukończenie wymaganych szkoleń;

2) organizacja i przeprowadzanie egzaminów praktycznych i teoretycznych.

11. Egzaminy przeprowadza Zespół Egzaminacyjny składający się minimum z 3 osób, powołanych każdorazowo do przeprowadzenia egzaminu.

12. Członkom Centralnej Komisji i egzaminatorom przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów na zasadach określonych w przepisach dotyczących należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

13. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze zarządzenia, regulamin działania Komisji oraz jej organizację, uwzględniając charakter wykonywanych przez nią zadań.

14. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej może zlecić Centralnej Komisji wykonywanie innego zadania z zakresu bezpieczeństwa i kontroli nad wykonywaniem prac podwodnych, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy wykonywaniu prac podwodnych, zapewniając przy tym środki finansowe na ich realizację.

15. Obsługę administracyjną i kancelaryjno-biurową działalności Centralnej Komisji zapewnia urząd obsługujący minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

16. Wydatki związane z działalnością Centralnej Komisji, w tym za przeprowadzaniem egzaminów, oraz wynagrodzenie członków Centralnej Komisji i egzaminatorów - członków zespołów egzaminacyjnych, pokrywane są z części budżetu państwa, która pozostaje w dyspozycji ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej.

Art. 24. 1. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i termin zgłaszania kandydatów na członków Centralnej Komisji oraz powoływania i odwoływania członków Centralnej Komisji,

2) sposób i tryb powoływania zespołów egzaminacyjnych oraz sposób sporządzania i aktualizacji listy egzaminatorów,

3) szczegółowy tryb i sposób organizowania i przeprowadzania egzaminów,

4) ramowe programy szkoleń i wymagań egzaminacyjnych

- mając na uwadze specyfikę zawodów, o których mowa w art. 15 oraz uwzględniając aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie.

Art. 25. Za przeprowadzenie egzaminu pobiera się opłaty w wysokości określonej w załączniku, stanowiące dochód budżetu państwa.

Art. 26. 1. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji wojskowych uprawniających do wykonywania prac podwodnych,

2) wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a także innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych,

3) sposób ustalania okoliczności wypadków przy wykonywaniu prac podwodnych z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej

- mając na uwadze specyfikę zawodów i prac podwodnych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, a także aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb i kryteria nabywania kwalifikacji uprawniających do wykonywania prac podwodnych,

2) wzory dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji, o których mowa w pkt 1, a także wzory innych dokumentów związanych z wykonywaniem prac podwodnych,

3) sposób ustalania okoliczności wypadków przy wykonywaniu prac podwodnych z udziałem nurków w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

- mając na uwadze specyfikę zawodów i prac podwodnych prowadzonych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także aktualny stan wiedzy w tej dziedzinie.

Art. 27. Do postępowania w sprawach uznawania i potwierdzania kwalifikacji, wydawania dyplomów, świadectw, certyfikatów bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego oraz uznawania ośrodków szkoleniowych, o których mowa w art. 20, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, poz. 695 i poz. 1298).

Rozdział 5

Przepisy karne

Art. 28. 1. Kto:

1) organizuje prace podwodne, nie posiadając certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i art. 11 ust. 1,

2) zleca wykonywanie prac podwodnych osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień zawodowych,

3) świadczy bez zezwolenia usługi w zakresie prac podwodnych,

4) organizuje i prowadzi prace podwodne bez przekazania informacji, o której mowa w art. 6 ust. 6,

5) zleca prace podwodne organizatorowi prac podwodnych nieposiadającemu certyfikatu, o którym mowa w art. 4 ust. 1 i w art. 11 ust. 1.

- podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności, albo obu tym karom łącznie.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. 729, 956 i 1423).

Rozdział 6

Przepisy zmieniające, dostosowujące i końcowe

Art. 29. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 30. Tworzy się Centralną Komisję Egzaminacyjną Nurków.

Art. 31. 1. Do czasu powołania członków Centralnej Komisji egzaminy kwalifikacyjne są przeprowadzane przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni na podstawie przepisów dotychczasowych.

2. Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej powoła członków Centralnej Komisji w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów wydanych na podstawie art. 24.

Art. 32. Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania zawodów, o których mowa w art. 15, oraz książeczki nurka wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność do czasu ich wymiany, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 33. Obowiązujące decyzje Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w zakresie uznania ośrodków prowadzących szkolenia w zakresie wykonywania zawodów, o których mowa w art. 15 zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 2 lata od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 34. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ust. 5, art. 8 ust. 6, art. 8 ust. 7, art. 10 ust. 6, art. 11 ust. 6, art. 22 ust. 8, art. 23 ust. 6, art. 23 ust. 7, art. 26, art. 28 ust. 1 i art. 28 ust. 2 ustawy o której mowa w art. 33, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych odpowiednio na podstawie art. 6 ust. 9, art. 9 ust. 7, art. 9 ust. 8, art. 11 ust. 6, art. 12 ust. 6, art. 18 ust. 9, art. 19 ust. 4, art. 19 ust. 5, art. 24, art. 26 ust. 1 i art. 26 ust. 2 niniejszej ustawy, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

Art. 35. Traci moc ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 397 i 1337).

Art. 36. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Załącznik do ustawy

z dnia ………………..2020 r. (poz. ….)

Opłaty za wydawanie dokumentów i przeprowadzanie egzaminów

1. Opłaty za wydanie dokumentów

1.1. Za certyfikat bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego 300 PLN

1.2. Za przedłużenie ważności certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego 60 PLN

1.3. Za wydanie duplikatu certyfikatu bezpieczeństwa konstrukcji i wyposażenia obiektu zanurzalnego 30 PLN

1.4. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich lub śródlądowych drogach wodnych 250 PLN

1.5. Za przeprowadzanie audytu uznania ośrodka szkoleniowego 1500 PLN

1.6. Za przeprowadzenie audytu zmiany zakresu uznania ośrodka szkoleniowego 1000 PLN

2. Opłaty za wydanie dyplomów, świadectwa, książeczki nurka

2.1. Dyplom nurka III i II klasy 40 PLN

2.2. Dyplom nurka I klasy oraz nurka saturowanego 60 PLN

2.3. Dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy 60 PLN

2.4. Świadectwo operatora systemów nurkowych 40 PLN

2.5 Świadectwo operatora bezzałogowych pojazdów podwodnych 40 PLN

2.5 Świadectwo uprawniające do kierowania pracami podwodnymi z wykorzystaniem bezzałogowych pojazdów podwodnych

2.5. Uznanie kwalifikacji uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 300 PLN

2.6. Za wydanie książeczki nurka 30 PLN

2.7. Za wydanie dziennika prac podwodnych 20 PLN

3. Za wydanie duplikatów dokumentów wymienionych w poz. 2.1-2.7 opłatę podwyższa się o 50% opłaty podstawowej za ten dokument

4. Za przeprowadzenie egzaminu przed Centralną Komisją:

4.1. na dyplom nurka III i nurka II klasy 200 PLN

4.2. na dyplom nurka I klasy i nurka saturowanego 300 PLN

4.3. na dyplom kierownika prac podwodnych III, II i I klasy 300 PLN

4.4. na świadectwo operatora systemów nurkowych 200 PLN

4.5 na świadectwo operatora bezzałogowych pojazdów podwodnych 250 PLN

5. Za egzamin poprawkowy pobiera się opłatę w wysokości 50% opłat określonych w poz. 4.1 - 4.4

6. Wynagrodzenia członków Centralnej Komisji i Zespołu Egzaminacyjnego za organizację i przeprowadzenie egzaminu

6.1. Przewodniczący Komisji 500 PLN – za zorganizowanie egzaminu

6.2. Zastępca Przewodniczącego Komisji 400 PLN – za zorganizowanie egzaminu

6.3. Sekretarz Komisji 200 PLN – za zorganizowanie egzaminu

6.4. Egzaminator powołany do zespołu egzaminacyjnego 400 PLN – za przeprowadzenie egzaminu

7. Wynagrodzenie audytorów za przeprowadzenie audytu ośrodka szkoleniowego:

7.1. Audytor wiodący 300 PLN

7.2. Członek zespołu audytującego 250 PLN

1. Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. [↑](#footnote-ref-1)