ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ROZWOJU[[1]](#footnote-1))

z dnia ……………..………. 2020 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych

Na podstawie art. 23715 § 2 z dnia 26 czerwca 1974 r. ­– Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, wykorzystywaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych.

§ 2. Definicję nadtlenków organicznych, kryteria ich klasyfikacji, kryteria kontroli temperatury oraz przekazywanie informacji o zagrożeniach określa pkt 2.15. załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniającego i uchylającego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz. UE L 353 z 31.12.2008, str. 1, z późn. zm.[[2]](#footnote-2))).

§ 3. Przepisy rozporządzenia nie mają zastosowania do:

1) nadtlenków organicznych typu G, które są stabilne termicznie;

2) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz organów podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

§ 4. 1. Pracodawca posiadający nadtlenki organiczne dokonuje oceny ryzyka pożarowo-wybuchowego związanego z właściwościami nadtlenku organicznego, zwaną dalej „oceną ryzyka pożarowo-wybuchowego”, biorąc pod uwagę co najmniej:

1) prawdopodobieństwo i skutki niekontrolowanego rozkładu nadtlenku organicznego   
z uwzględnieniem prawdopodobieństwa wystąpienia atmosfery wybuchowej;

2) eksploatowane instalacje, używane substancje i mieszaniny, zachodzące procesy i ich wzajemne oddziaływania;

3) rozwiązania organizacyjne, w tym w szczególności liczbę pracowników, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz szkolenia.

2. Pracodawca dokonuje oceny ryzyka pożarowo-wybuchowego z udziałem specjalisty do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) oraz przedstawiciela zakładu posiadającego wiedzę merytoryczną dotyczącą produkcji, wykorzystywania, magazynowania lub transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych.

3. Ocena ryzyka pożarowo-wybuchowego powinna być dokumentowana w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej opatrzonej podpisem elektronicznym osoby prowadzącej zakład, a w przypadku wprowadzanych zmian na bieżąco weryfikowana oraz   
co najmniej raz na dwa lata podlegać udokumentowanemu przeglądowi.

4. W przypadku, gdy w wyniku połączenia nadtlenków organicznych (formulacji)   
 z innymi substancjami mogą uwalniać się substancje, które mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 23715 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

§ 5. 1. W przypadku, gdy w wyniku dokonania oceny ryzyka pożarowo-wybuchowego zidentyfikowano strefy zagrożone wybuchem, zabrania się w tych strefach:

1) przechowywania i gromadzenia materiałów palnych;

2) używania i przechowywania materiałów mogących zainicjować wybuch lub zapalenie;

3) używania otwartego ognia;

4) przebywania osób niezwiązanych z realizacją zadań wynikających z funkcji obiektu budowlanego.

§ 6. 1. Nadtlenki organiczne, zależnie od ich właściwości, należy przechowywać w magazynach izolowanych, magazynach oddzielonych lub magazynach podręcznych, dla których wymagania techniczno-budowlane określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

2. Dopuszcza się magazynowanie nadtlenków organicznych w pomieszczeniach laboratoryjnych lub pomieszczeniach badawczych zgodnie z § 9.

§ 7. Nadtlenki organiczne powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, odizolowane od wszelkich źródeł ciepła i umieszczane w wentylowanych pomieszczeniach.

§ 8. 1. Dopuszczalne maksymalne wartości temperatury kontrolnej i temperatury krytycznej podczas magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych ustalone na podstawie temperatur ich samoprzyspieszającego się rozkładu, zwanymi dalej „TSR”, określa załącznik do rozporządzenia.

2. Metody badań służące określeniu TSR oraz ustalaniu wartości temperatury kontrolnej i temperatury krytycznej przyjmuje się według zaleceń Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczących transportu towarów niebezpiecznych określonych w Podręczniku badań i kryteriów ONZ (the UN Manual of Tests and Criteria).

§ 9. 1. Do celów eksperymentalnych, testowych lub kontrolnych nadtlenki organiczne mogą być przechowywane w pomieszczeniach laboratoryjnych lub pomieszczeniach badawczych w ilościach nie większych niż:

1) 1 kg – w przypadku nadtlenków organicznych typu A;

2) 5 kg – w przypadku nadtlenków organicznych typu B;

3) 10 kg – w przypadku nadtlenków organicznych typu: C, D, E i F.

2. Nadtlenki organiczne typu A do celów, o których mowa w ust. 1, należy przechowywać w szafkach do magazynowania substancji wybuchowych.

3. W przypadku gdy nadtlenki organiczne typu: B, C, D, E i F nie wymagają kontrolowania temperatury należy je przechowywać w ognioodpornej szafce o odporności ogniowej co najmniej 60 minut, spełniającej wymagania Polskiej Normy PN-EN 14470-1 dotyczącej ognioodpornych szafek magazynowych.

4. Nadtlenki organiczne typu: B, C, D, E i F, które wymagają kontrolowania temperatury należy przechowywać w odpowiednich do ich właściwości urządzeniach chłodniczych w formie lodówki lub zamrażarki:

1) bez możliwości zadziałania ich wewnętrznej instalacji oświetleniowej;

2) bez blokowania pokrywy lub drzwiczek, z uwagi na potencjalne zagrożenie wzrostem ciśnienia;

3) z możliwością stałego monitorowania temperatury wewnątrz tych urządzeń chłodniczych.

5. Szafki magazynowe i urządzenia chłodnicze typu lodówki lub zamrażarki umieszcza się w pomieszczeniach laboratoryjnych lub pomieszczeniach badawczych w odległości co najmniej 2 m od wyjścia ewakuacyjnego. Zabronione jest umieszczanie ich na drogach ewakuacyjnych oraz w pomieszczeniach przy przejściach ewakuacyjnych za wyjątkiem początkowego odcinka przejścia o długości nie większej niż 5 m.

6. Próbki nadtlenków organicznych w okresie objętym gwarancją należy przechowywać w magazynie oddzielonym lub magazynie izolowanym.

§ 10. Zabronione jest magazynowanie nadtlenków organicznych w jednym pomieszczeniu z innymi materiałami.

§ 11. Zabronione jest przechowywanie nadtlenków organicznych typu A z innymi typami nadtlenków.

§ 12. 1. W magazynach oddzielonych i magazynach izolowanych jednostkowe lub zbiorcze opakowania z nadtlenkami organicznymi składuje się w jednej warstwie, rzędami z zachowaniem odległości umożliwiających dostęp do tych opakowań. Dopuszcza się piętrzenie opakowań z nadtlenkami organicznymi typu: C, D, E i F w przypadku, gdy jest to zgodnie z instrukcją producenta nadtlenku organicznego.

2. Nadtlenki organiczne mogą być magazynowane na regałach z zachowaniem następujących warunków:

1) regały powinny zostać wykonane z materiałów klasy reakcji na ogień co najmniej A2, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1+A1;

2) wysokość poszczególnych półek powinna być dostosowana do wysokości opakowania transportowego (zbiorczego) i umożliwiać bezpieczny dostęp do poszczególnych warstw;

3) w pionie rozmieszczone mogą być tylko opakowania z tym samym typem nadtlenku organicznego.

3. W magazynie lub w komorze magazynowej poszczególne partie nadtlenków organicznych należy rozdzielić i oznakować datą przyjęcia. Z magazynu w pierwszej kolejności należy wydawać opakowania z partii najstarszych.

4. Zabronione jest magazynowanie nadtlenków organicznych w uszkodzonych opakowaniach.

5. W magazynach izolowanych i magazynach oddzielonych możliwy jest pobór próbek.

6. Stosowanie palet drewnianych do magazynowania i transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych jest dopuszczone pod warunkiem, że:

1) są w dobrym stanie technicznym, suche i czyste;

2) nie zawierają elementów, które mogą uszkodzić opakowanie takich jak wystające gwoździe lub ostrych występów;

3) ładunek jest stabilnie usytuowany oraz skutecznie zabezpieczony przed przesunięciem poprzez owinięcie folią lub innymi odpowiednimi środkami.

§ 13. 1. Z uwagi na wymaganą temperaturę kontrolną, wszelkie pomieszczenia,   
w których znajdują się nadtlenki organiczne, powinny, tam gdzie to możliwe, posiadać wentylację naturalną.

2. Przypadki i warunki stosowania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach,   
o których mowa w ust. 1, określają dokumentacje technologiczne, pisemne procedury i instrukcje prowadzenia procesu technologicznego lub instrukcje zabezpieczenia pożarowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

§ 14. Warunki zabezpieczenia pomieszczeń, w których znajdują się nadtlenki organiczne przed elektrycznością statyczną, wymagania odnoszące się do stopni ochrony urządzeń elektrycznych, ich odległości od urządzeń procesowych oraz ochrony odgromowej określają przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

§ 15. 1. Aparatura technologiczna stosowana w procesach z udziałem nadtlenków organicznych powinna być wykonana z materiałów odpornych na ich działanie i uniemożliwiać zaleganie substancji niebezpiecznych w przypadku potrzeby jej opróżnienia.

2. Zbiornik operacyjny, w którym znajdują się nadtlenki organiczne wykorzystywane   
w procesach z ich udziałem, w czasie postoju instalacji, w warunkach odbiegających od normalnej pracy instalacji, nie jest zbiornikiem magazynowym. Dopuszczalne jest przetrzymywanie w nim nadtlenków organicznych do czasu wznowienia produkcji.

§ 16. 1. Aparatura technologiczna stosowana w procesach produkcji nadtlenków organicznych powinna być wykonana z materiałów odpornych na ich działanie i uniemożliwić po opróżnieniu zaleganie substancji niebezpiecznych.

2. Izolacja termiczna aparatury technologicznej stosowanej w procesach produkcji nadtlenków organicznych powinna zostać wykonana z materiałów klasy reakcji na ogień co najmniej A2, zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1+A1.

3. W reaktorach stosowanych w procesach produkcji nadtlenków organicznych:

1) czujniki temperatury powinny podawać impulsy sterujące dodatkowym chłodzeniem bądź, w sytuacjach awaryjnych, opróżnieniem reaktorów;

2) należy zapewnić ręczne sterowanie procesem produkcji.

4. Reaktory stosowane w procesach produkcji nadtlenków organicznych powinny być:

1) odpowietrzane rurą o średnicy nominalnej nie mniejszej niż 65 mm, a jeżeli to konieczne, posiadać zamknięcia z urządzeniem odciążającym;

2) zabezpieczone przed przepełnieniem i wylaniem się zawartości oraz przed możliwością przypadkowego zmieszania się reaktywnych mediów.

5. Reaktory stosowane w procesach produkcji nadtlenków organicznych, w których może wystąpić wzrost temperatury należy zaopatrzyć w:

1) płaszcz chłodzący lub wężownicę chłodzącą;

2) mieszadło;

3) urządzenia do pomiaru i rejestracji temperatury wraz z sygnalizacją przekroczeń ich wartości kontrolnych i krytycznych.

6. Do dozowania związków stałych do reaktorów stosowanych w procesach produkcji nadtlenków organicznych należy stosować podwójne zamknięcia, przy czym nie jest to konieczne, jeśli w reaktorze znajduje się tylko woda lub niepalny rozpuszczalnik.

7. Zawory i elementy sterujące instalacji produkcyjnych, w których są wytwarzane lub wykorzystywane nadtlenki organiczne, powinny być umieszczone w miejscach łatwo dostępnych.

§ 17. Obładowanie obiektów produkcyjnych, w których są produkowane lub wykorzystywane nadtlenki organiczne powinno być optymalne z punktu widzenia racjonalnego prowadzenia procesu technologicznego i możliwie najmniejsze   
z punktu widzenia bezpieczeństwa. Dopuszczalne obładowanie obiektów produkcyjnych powinno być określone w instrukcji prowadzenia procesu technologicznego produkcji lub wykorzystywania nadtlenków organicznych.

§ 18. 1. W magazynach izolowanych, magazynach oddzielonych, magazynach podręcznych, obiektach produkcyjnych, w których produkowane są nadtlenki organiczne oraz naważalniach powinny być zainstalowane czujniki do pomiaru i rejestracji temperatury ze świetlno-akustyczną sygnalizacją przekroczenia wartości temperatury kontrolnej i temperatury krytycznej.

2. W przypadkach, gdy wartość temperatury zbliża się do wartości temperatury krytycznej, czujniki, o których mowa w ust. 1, zainstalowane w magazynach, z wyjątkiem magazynów podręcznych, obiektach produkcyjnych, w których wytwarzane są nadtlenki organiczne oraz naważalniach, powinny podawać sygnał do urządzeń wykonawczych, zapewniających uruchomienie odpowiednio instalacji wentylacyjnej, klimatyzacyjnej lub chłodniczej oraz zraszaczowej i zalewowej po przekroczeniu wartości temperatury:

1) wynoszącej 10oC poniżej wartości temperatury krytycznej – w tym przypadku powinna załączyć się instalacja wentylacyjna, klimatyzacyjna lub chłodnicza;

2) wynoszącej 5oC poniżej wartości temperatury krytycznej – w tym przypadku powinna załączyć się instalacja alarmowa (sygnalizacja świetlna i akustyczna);

3) krytycznej – w tym przypadku powinny uruchomić się stałe urządzenie gaśnicze.

§ 19. 1. W magazynach, w miejscach produkcji i wykorzystywania nadtlenków organicznych oraz naważalniach, powinno znajdować się co najmniej jedno urządzenie do przepłukiwania oczu.

2. W magazynach oraz naważalniach, w których znajdują się nadtlenki organiczne   
i utrzymywana jest temperatura powyżej 0oC powinien znajdować się co najmniej jeden natrysk bezpieczeństwa.

3. W magazynach i naważalniach, w których znajdują się nadtlenki organiczne  
 i w których utrzymuje się temperatura równa 0o C lub poniżej, co najmniej jeden natrysk bezpieczeństwa powinien znajdować się poza magazynem i naważalnią w najbliższej odległości, nie większej niż 20 m.

§ 20. 1. W zakładach produkujących lub wykorzystujących nadtlenki organiczne, które nie posiadają przemysłowej instalacji kanalizacyjnej powinny znajdować się, na zewnątrz pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, kryte zbiorniki ściekowe do gromadzenia rozlanych cieczy i dokonywania ich neutralizacji przed odprowadzeniem do ogólnej sieci kanalizacyjnej lub wywiezieniem.

2. Zbiorniki ściekowe oraz zbiorniki służące do awaryjnego opróżnienia instalacji technologicznej, w której produkowane są nadtlenki organiczne powinny być zlokalizowane   
i użytkowane, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie   
art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

§ 21. 1. W obiektach budowlanych, w których produkowane, wykorzystywane   
lub magazynowane są nadtlenki organiczne zapewnia się możliwość i środki komunikowania się pracowników pomiędzy sobą lub środki służące do alarmowania.

2. Obiekty, o których mowa w ust. 1, wyposaża się w urządzenia gaśnicze w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

§ 22. 1. W transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych mogą być używane urządzenia przystosowane do transportu tego rodzaju materiałów, w taki sposób, aby podczas transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych opakowania je zawierające nie stykały się z gorącymi powierzchniami jakichkolwiek przedmiotów oraz ze spalinami.

2. Do transportu wewnątrzzakładowego nadtlenków organicznych, który odbywa się wewnątrz obiektów produkcyjnych lub obiektów magazynowych, w których znajdują   
są nadtlenki typu A lub B, nie mogą być używane środki transportu z napędem spalinowym.

§ 23. 1. Pomieszczenia, w których znajdują się nadtlenki organiczne, w miejscach wstępu do tych pomieszczeń oznacza się, czytelnym, trwałym napisem ostrzegawczym: „Nadtlenki organiczne” wraz z informacją o typie nadtlenku oraz umieszcza znak ostrzegawczy zgodny z Polską Normą PN-EN-ISO 7010.

2. Jeśli w tym samym miejscu przechowywane są mieszaniny nadtlenków organicznych różnych typów obszar ten powinien być oznaczony zgodnie z najbardziej niebezpieczną kategorią.

§ 24. W pomieszczeniach, w których znajdują się nadtlenki organiczne, obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz posługiwania się otwartym ogniem.

§ 25. 1. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania, wyposażenia, zabezpieczenia i wykorzystania pomieszczeń oraz przebiegu procesu technologicznego, a także dotyczące wykonywania innych czynności mogących mieć znaczenie dla bezpieczeństwa i higieny pracy, określają dokumentacje techniczne, pisemne procedury i instrukcje prowadzenia procesu technologicznego oraz instrukcje zabezpieczenia pożarowego, o których mowa   
w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

2. Przebieg procesu technologicznego powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w dokumentach, o których mowa w ust. 1.

3. Prace z nadtlenkami organicznymi wykonuje się na podstawie pisemnych instrukcji pracodawcy.

4. Wszystkie prace z nadtlenkami organicznymi, nieujęte w pisemnych instrukcjach pracodawcy, wymagają pisemnego zezwolenia pracodawcy.

§ 26. Minimalne odległości bezpieczeństwa od obiektów budowlanych, w których produkowane, wykorzystywane i magazynowane są nadtlenki organiczne od innych obiektów określa procedura ustalania odległości bezpieczeństwa określona w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, w sprawie warunków technicznych oraz warunków użytkowania, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych oraz ich usytuowanie.

§ 27. W przypadku instalacji istniejących należy uwzględnić roczny okres przejściowy na przygotowanie dokumentacji dotyczącej oceny ryzyka pożarowo-wybuchowego. Wdrożenie środków wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka pożarowo-wybuchowego powinno nastąpić w możliwie najkrótszym czasie, jednak nie dłuższym niż dwa lata od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 28. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.[[3]](#footnote-3))

Minister Rozwoju

W porozumieniu

Minister rodziny, pracy   
i polityki społecznej

Minister Zdrowia

1. ) Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 2261). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 235 z 05.09.2009, str. 1, Dz. Urz. UE L 16 z 20.01.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 83 z 30.03.2011, str. 1, Dz. Urz. UE L 138 z 26.05.2011, str. 66, Dz. Urz. UE L 179 z 11.07.2012, str. 179, Dz. Urz. UE L 149 z 01.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158   
   z 10.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 216 z 10.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 261 z 03.10.2013, str. 5, Dz. Urz. UE L 167 z 06.06.2014, str. 36, Dz. Urz. UE L 350 z 06.12.2014, str. 1, Dz. Urz. UE L 78 z 24.03.2015, str. 12, Dz. Urz. UE L 197 z 25.07.2015, str. 10, Dz. Urz. UE L 156 z 14.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 195   
   z 20.07.2016, str. 11, Dz. Urz. UE L 349 z 21.12.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 116 z 05.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 115 z 04.05.2018, str. 1, Dz. Urz. UE C 3 z 09.07.2018, str. 3, Dz. Urz. UE L 251 z 05.10.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 117 z 03.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 198, Dz. Urz. UE L 6 z 10.01.2020, str. 8 oraz Dz. Urz. UE. L 44 z 18.02.2020, str. 1. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 1 marca 1995 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, stosowaniu, magazynowaniu i transporcie wewnątrzzakładowym nadtlenków organicznych (Dz. U. poz. 181), które na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 110) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. [↑](#footnote-ref-3)