Projekt z dnia 20 grudnia 2022 r.

USTAWA

z dnia …………………..2023 r.

o zmianie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz niektórych innych ustaw[[1]](#footnote-1))[[2]](#footnote-2))

Art. 1. W ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1:

a) w pkt 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„1) zasady udzielania, zmiany, cofania albo wygaszania pozwoleń na:”,

b) w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9–12 w brzmieniu:

„9) zasady jednoznacznego oznaczenia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

10) zasady prowadzenia rejestru jednoznacznych oznaczeń materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego;

11) zasady oznaczenia obiektu produkcyjnego, w którym są wytwarzane materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego;

12) zasady prowadzenia rejestru obiektów produkcyjnych.”;

2) w art. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bezpieczeństwie - należy przez to rozumieć zapobieganie wypadkom przy pracach z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, podczas przechowywania tych materiałów lub ich przemieszczania, a także podczas wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ, a jeżeli mają one miejsce - ograniczanie ich skutków;”,

b) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) materiałach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć materiały lub ich mieszaniny stanowiące jedną z odmian materiałów wybuchowych, które są przeznaczone do generowania ciepła, światła, dźwięku, gazu, dymu lub kombinacji takich efektów w drodze samopodtrzymujących, egzotermicznych reakcji chemicznych i stosowane w szczególności jako wypełnienie wyrobów pirotechnicznych;”,

c) pkt 14 otrzymuje brzmienie:

„14) oczyszczaniu terenów - należy przez to rozumieć działalność gospodarczą obejmującą poszukiwanie materiałów wybuchowych, wydobycie, zabezpieczenie oraz zniszczenie albo unieszkodliwienie materiałów wybuchowych znalezionych na lądzie lub wodach śródlądowych, lub obszarach morskich;”,

d) pkt 28 otrzymuje brzmienie:

„28) umowie ADR - należy przez to rozumieć Umowę dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzoną w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz. U. z 2021 r. [poz.](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgnrrhaytgltqmfyc4nbyg4ydiobxgq) 874 i 1307);”,

e) pkt 35 otrzymuje brzmienie:

„35) wyrobach pirotechnicznych - należy przez to rozumieć każdy wyrób zawierający materiał pirotechniczny lub mieszaninę materiałów pirotechnicznych;”;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. Przy nabywaniu, przechowywaniu lub używaniu materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzaniu materiałów wybuchowych metodą in situ, a także prowadzeniu badań naukowych oraz prac rozwojowych z użyciem tych materiałów zapewnia się bezpieczeństwo.”;

4) art. 7a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7a. 1. Materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego przechowuje się w obiektach magazynowych spełniających wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie [art. 33 ust. 4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgobsgm3diltqmfyc4nbzgu2demjtg4) ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.”;

5) uchyla się art. 8;

6) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

„Zasady udzielania, zmiany, cofania albo wygaszania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ.”;

7) w art. 9:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Zmiana danych zawartych w pozwoleniu, w tym dotyczących rodzaju oraz ilości nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wytwarzanych materiałów wybuchowych metodą in situ, a także celu oraz zakresu prac z użyciem tych materiałów wymaga zmiany pozwolenia.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada obiektów magazynowych lub pomieszczeń do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 7a, pozwolenia udziela się na nabywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego bez prawa ich przechowywania.”,

c) ust. 3–6 otrzymują brzmienie:

„3. Przedsiębiorca może nabywać, przechowywać lub używać materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego bez uzyskania pozwolenia, jeżeli:

1) posiada koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi;

2) rodzaj nabywanych, przechowywanych lub używanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego odpowiada rodzajowi materiałów wybuchowych określonych w koncesji;

3) posiada obiekty magazynowe lub pomieszczenia do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego spełniające wymagania, o których mowa w art. 7a;

4) zatrudnia osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

3a. Przedsiębiorca może wytwarzać materiały wybuchowe metodą in situ bez uzyskania pozwolenia, jeżeli posiada koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi oraz zatrudnia osoby spełniające warunki, o których mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmojyge), w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3 i 3a, jest obowiązany zawiadomić pisemnie wojewodę właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy o podjęciu lub zakończeniu działalności gospodarczej w zakresie nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ, w terminie 14 dni od dnia podjęcia lub zakończenia tej działalności.

5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, zawiera dane, o których mowa w art. 14 ust. 1.

6. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 3 i 3a, jest obowiązany spełniać wymagania określone w [art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3–9](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmojwgq).”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Nabywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego jest dozwolone od przedsiębiorcy posiadającego koncesję na obrót materiałami wybuchowymi.”,

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Przedsiębiorca posiadający pozwolenie na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, uznając za zbędne posiadane materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego, może je zbyć przedsiębiorcy posiadającemu takie pozwolenie lub koncesję na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi po uzyskaniu na ich zbycie zgody wojewody właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zbywającego materiały wybuchowe lub zgody dyrektora okręgowego urzędu górniczego, o którym mowa w [art. 164 ust. 1 pkt 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytcnruguytcltqmfyc4nbqgu3dqmzqga) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072, 1261, 1504 i 2185), właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zbywającego materiały wybuchowe zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, a dla przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowego urzędu górniczego właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy zbywającego materiały wybuchowe, wyrażonej w drodze decyzji.”;

8) w art. 10:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Pozwolenia udziela, zmienia, cofa albo wygasza wojewoda właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

2. Pozwolenia dla:

1) przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie:

a) robót geologicznych,

b) wydobywania kopalin ze złóż,

c) podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz podziemnego składowania dwutlenku węgla,

2) przedsiębiorców wykonujących powierzone im roboty strzałowe w ruchu zakładu górniczego albo zakładu

- udziela, zmienia, cofa albo wygasza dyrektor okręgowego urzędu górniczego.”;

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przed udzieleniem albo zmianą pozwolenia wojewoda zasięga opinii właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego Policji.”;

9) art. 11 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Pozwolenia udziela się:

1) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną, który:

a) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,

b) ma pełną zdolność do czynności prawnych,

c) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego, które stanowiłyby przeszkodę w działalności w zakresie nabywania, przechowywania lub używania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

d) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie o takie przestępstwo,

e) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, a także nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestrze Należności Publicznoprawnych,

f) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w [art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3–](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temzyga)9, przez dołączenie opinii, o której mowa w [art. 12](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temrzgy),

g) nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego będzie zatrudniał osoby spełniające warunki, o których mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temzzgq), w zakresie dostępu do tych materiałów;

2) przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, który:

a) spełnia wymagania, o których mowa w pkt 1 lit. a–f,

b) spełnia warunki, o których mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temzzgq), w zakresie dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

c) nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego będzie posiadał umowę o współpracy przy realizacji tych prac zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

3) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli:

a) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego, a także nie jest ujawniony w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestrze Należności Publicznoprawnych,

b) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego zgodnie z wymaganiami, o których mowa w [art. 18 ust. 1 pkt 1 i 3–](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temzyga)9, przez dołączenie opinii, o której mowa w [art. 12](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinzsgaydmltqmfyc4njshe3temrzgy),

c) co najmniej dwie osoby będące członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu zarządzającego przedsiębiorstwa i wskazany w pozwoleniu prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki określone w pkt 1 lit. a–d, z tym że warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. d, dotyczy także wspólników spółki, członków organu zarządzającego, prokurentów oraz udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji,

d) nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego będzie zatrudniał osoby spełniające warunki, o których mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmojyge), w zakresie dostępu do tych materiałów.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się odpowiednio do jednostek naukowych.”;

10) w art. 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opinia, o której mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 lit. b, dotyczy każdego rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo materiałów wybuchowych wytworzonych metodą in situ, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1d i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.[[3]](#footnote-3))), z uwzględnieniem towarzyszących temu zagrożeń oraz wymagań bezpieczeństwa. Opinia ta zawiera ocenę:

1) przydatności posiadanych przez przedsiębiorcę narzędzi, urządzeń i środków transportu;

2) prawidłowości lokalizacji, konstrukcji i wyposażenia obiektów oraz urządzeń produkcyjnych albo służących prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych, a także obiektów magazynowych, socjalnych, oraz pomocniczych;

3) przydatności posiadanych przez przedsiębiorcę terenów przeznaczonych pod obiekty, o których mowa w pkt 2;

4) bezpieczeństwa prowadzonych prac, w tym procesów technologicznych oraz wykorzystywanych w tych procesach surowców, produktów i wyrobów gotowych;

5) bezpieczeństwa urządzeń technologicznych.”,

b) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. W przypadku wystąpienia zmian mogących mieć istotny wpływ na spełnienie warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego albo materiałów wybuchowych wytworzonych metodą in situ przedsiębiorca występuje o aktualizację opinii, o której mowa w ust. 1.”,

c) w ust. 2 skreśla się wyrazy „albo jednostki naukowej”,

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Opinie, o których mowa w ust. 1, wydają instytucje określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.”;

11) po art. 12 dodaje się art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. c oraz art. 19, są obowiązane poddać się badaniu lekarskiemu oraz badaniu psychologicznemu przeprowadzonemu na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ust. 4.

2. Na podstawie przeprowadzonych badań, o których mowa w ust. 1, wydaje się orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne.”;

12) w art. 13:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Aktualne orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne, raz na 5 lat, przedstawiają:

1) organowi udzielającemu pozwolenie - osoby, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. c,

2) pracodawcy - osoby, o których mowa w art. 19.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Opłatę za badania będące podstawą orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydawanego osobom, o których mowa w:

1) art. 11 ust. 1 pkt 1, 2 i pkt 3 lit. c - ponoszą osoby badane;

2) art. 19 - ponosi pracodawca.”;

13) art. 14–17 otrzymują brzmienie:

„Art. 14. 1. Wniosek o udzielenie albo zmianę pozwolenia zawiera:

1) oznaczenie przedmiotu wniosku;

2) oznaczenie wnioskodawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku osoby fizycznej oraz adres miejsca wykonywania działalności określonej w pozwoleniu;

3) dane osobowe przedsiębiorcy, o którym mowa w [art. 11 ust. 1 pkt 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobxgm) i 2, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, członków organu zarządzającego, a także wskazanych w pozwoleniu prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres miejsca zamieszkania;

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli wnioskodawca taki numer posiada albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

5) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, warunków i miejsca ich przechowywania, a także zakresu prac, do jakich będą one używane w odniesieniu do każdego rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1d i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

6) określenie rodzaju materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez podanie ich nazw handlowych i numerów rozpoznawczych ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych, określonych w załączniku A, a także ilości tych materiałów, jakie mogą być w okresie roku nabywane, przechowywane i używane na potrzeby każdego rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o których mowa w pkt 5;

7) określenie celu, rodzaju i ilości materiałów wybuchowych wytworzonych metodą in situ, jakie mogą być w okresie roku wytworzone na potrzeby prac, o których mowa w pkt 5.

2. W przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w zakresie oczyszczania terenów, wyburzania obiektów budowlanych metodą wybuchową oraz prowadzenia pokazów pirotechnicznych adresu miejsca wykonywania działalności nie podaje się, chyba że w momencie składania wniosku adres ten jest wnioskodawcy znany.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:

1) dokument określający formę prawną wnioskodawcy, w szczególności statut lub umowę;

2) oświadczenie wskazujące osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a także oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

3) dokument potwierdzający spełnienie wymagania w zakresie posiadanego przez przedsiębiorcę wykształcenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. a;

4) zaświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 3, potwierdzające przygotowanie zawodowe przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 i 2, a w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 3, członków organu zarządzającego, a także wskazanych w pozwoleniu prokurentów i pełnomocników, do prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jeżeli posiadają;

5) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające spełnienie wymagania w zakresie niekaralności, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. d;

6) odpis albo oświadczenie o braku wpisu w rejestrze dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego lub ujawnienia w Centralnym Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości oraz Rejestrze Należności Publicznoprawnych;

7) orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne w zakresie, o którym mowa w [art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobxgm);

8) opinię o spełnieniu warunków technicznych i organizacyjnych, o której mowa w [art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobxgm) oraz pkt 3 lit. b;

9) oświadczenie o nieposiadaniu obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego spełniających wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 7a, jeżeli dotyczy;

10) oświadczenie o zatrudnieniu nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego osób spełniających warunki, o których mowa w art. 19, w zakresie dostępu do tych materiałów, jeżeli dotyczy;

11) oświadczenie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spełniającego warunki, o których mowa w art. 19, że nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego będzie posiadał umowę o współpracy przy realizacji tych prac zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w tym z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą;

12) zaświadczenie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, stwierdzające, że obiekty budowlane oraz urządzenia produkcyjne i technologiczne, o których mowa w [art. 12 ust. 1 pkt 2 i 5](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobygu), spełniają wymagania określone odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska;

13) dowód zapłaty opłaty skarbowej.

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 3 pkt 12, nie jest wymagane, jeżeli wniosek dotyczy przechowywania materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w podziemnych składach przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą, o której mowa w art. 10 ust. 2.

5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, 5, 6, 9, 10 i 11, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

6. Wnioskodawca może dołączyć do wniosku o udzielenie albo zmianę pozwolenia także inne dokumenty mogące mieć istotne znaczenie dla rozpatrzenia wniosku.

7. Wojewoda może zażądać od wnioskodawcy innych dokumentów niż określone w ust. 3 lub dodatkowych informacji uzupełniających, jeżeli w toku postępowania o udzielenie albo zmianę pozwolenia okaże się, że ze względu na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska albo inny ważny interes publiczny są one niezbędne do rozpatrzenia wniosku.

8. Wniosek, o którym mowa w [ust. 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tombtge), wraz z załącznikami może być złożony za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

9. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, w postaci papierowej, wnioskodawca składa w formie oryginału lub uwierzytelnionej kopii.

10. Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącza się tłumaczenie z języka obcego na język polski, dokonane przez tłumacza przysięgłego.

11. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o udzielenie albo zmianę pozwolenia, uwzględniając obowiązek zawarcia w nim informacji, o których mowa w ust. 1, a także dołączenia dokumentów, o których mowa w ust. 3, oraz mając na celu ujednolicenie i ułatwienie poprawnego sporządzenia wniosku.

Art. 15. 1. Pozwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1, zawiera:

1) datę i podstawę prawną jego udzielenia;

2) oznaczenie wnioskodawcy, adres siedziby lub miejsca zamieszkania w przypadku osoby fizycznej oraz adres miejsca wykonywania działalności określonej w pozwoleniu;

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeżeli przedsiębiorca taki numer posiada albo informację o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) dane osobowe członków organu zarządzającego przedsiębiorstwa, a także wskazanych w pozwoleniu prokurentów i pełnomocników, zawierające imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia i numer PESEL, a w przypadku osoby posiadającej obywatelstwo innego państwa - serię i numer dokumentu tożsamości oraz adres miejsca zamieszkania;

5) określenie celu nabycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zakresu prac, do jakich będą one użyte, a także warunków bezpieczeństwa przy prowadzeniu tych prac w odniesieniu do każdego rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 1d i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;

6) określenie rodzajów materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez podanie ich nazw handlowych i numerów rozpoznawczych ustalonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych oraz kodów klasyfikacyjnych, określonych w załączniku A, a także ilości tych materiałów, jakie mogą być w okresie roku nabywane, przechowywane i użyte na potrzeby każdego rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o których mowa w pkt 5;

7) określenie celu, rodzaju i ilości materiałów wybuchowych wytworzonych metodą in situ, jakie mogą być w okresie roku wytworzone na potrzeby prac, o których mowa w pkt 5;

8) określenie miejsca przechowywania nabywanych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, jeżeli dotyczy;

9) zobowiązanie przedsiębiorcy do zatrudnienia nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego osób spełniających warunki, o których mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmojyge), w zakresie dostępu do tych materiałów, jeżeli dotyczy;

10) zobowiązanie przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, spełniającego warunki, o których mowa w art. 19, że nie później niż w dniu rozpoczęcia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego będzie posiadał umowę o współpracy przy realizacji tych prac zawartą z przedsiębiorcą uprawnionym do dostępu do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. W przypadku prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego w zakresie oczyszczania terenów, wyburzania obiektów budowlanych metodą wybuchową oraz prowadzenia pokazów pirotechnicznych adresu miejsca wykonywania działalności nie podaje się, chyba że w momencie udzielania pozwolenia adres ten jest przedsiębiorcy znany.

3. Pozwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 20 lat.

4. W przypadku konieczności dokonania zmian w pozwoleniu przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej składa wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w zakresie odpowiadającym zakresowi niezbędnych zmian w pozwoleniu.

5. W przypadku zmiany adresu siedziby przedsiębiorcy albo jednostki naukowej, o ile nie jest tożsamy z adresem miejsca wykonywania działalności gospodarczej, a także zmiany danych osobowych przedsiębiorcy, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 i 3, przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej pisemnie zawiadamia wojewodę, który udzielił pozwolenia o zmianie adresu siedziby oraz danych osobowych, w terminie 7 dni od zaistnienia tych zmian; na podstawie tego zawiadomienia wojewoda dokonuje zmiany pozwolenia w zakresie adresu siedziby oraz danych osobowych.

6. W przypadku zmiany pozwolenia w zakresie danych osobowych członków organu zarządzającego przedsiębiorstwa, a także wskazanych w pozwoleniu prokurentów i pełnomocników do wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, dołącza się:

1) oświadczenia tych osób o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

2) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagania w zakresie posiadanego przez te osoby wykształcenia, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. a;

3) orzeczenia lekarskie i orzeczenia psychologiczne w zakresie, o jakim mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. c;

4) zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie niekaralności, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. d.

7. Zmiana pozwolenia w zakresie miejsca wykonywania działalności określonego w pozwoleniu jest możliwa wyłącznie w ramach właściwości terytorialnej wojewody, który udzielił pozwolenia i wymaga udokumentowania w odniesieniu do nowego miejsca wykonywania działalności:

1) możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 lit. b, przez dołączenie do wniosku o zmianę pozwolenia opinii, o której mowa w art. 12;

2) spełnienia przez obiekty budowlane oraz urządzenia produkcyjne i technologiczne, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 i 5, wymagań określonych odpowiednio w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i ochronie środowiska, przez dołączenie do wniosku o zmianę pozwolenia zaświadczeń komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12.

8. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, o którym mowa w ust. 4, oraz dołączonych dokumentów wojewoda dokonuje zmiany pozwolenia we wnioskowanym zakresie.

9. Do postępowania w sprawie udzielenia, zmiany, cofnięcia albo wygaszania pozwolenia, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. 2000 i 2185) dotyczące wydawania decyzji.

Art. 16. Wojewoda pisemnie zawiadamia o udzieleniu, zmianie, cofnięciu albo wygaszaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki, a także właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie udzielenia albo zmiany pozwolenia wojewoda zawiadamia właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

Art. 16a. Dyrektor okręgowego urzędu górniczego pisemnie zawiadamia o udzieleniu, zmianie, cofnięciu albo wygaszaniu pozwolenia ministra właściwego do spraw gospodarki, a także wojewodę właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy oraz siedzibę zakładu górniczego albo zakładu wykonującego roboty geologiczne, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz okręgowego inspektora pracy. O odmowie udzielenia albo zmiany pozwolenia dyrektor okręgowego urzędu górniczego zawiadamia właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.

 Art. 17. 1. Wojewoda odmawia udzielenia albo zmiany pozwolenia, jeżeli:

1) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 11;

2) jest to uzasadnione ze względu na zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska;

3) jest to uzasadnione ze względu na ważny interes publiczny;

4) przedsiębiorstwo znajduje się w likwidacji lub toczy się wobec niego postępowanie upadłościowe, z wyjątkiem gdy o udzielenie albo zmianę pozwolenia wnioskuje przedsiębiorca albo dotychczasowy przedsiębiorca, o którym mowa w [art. 10 ust. 2](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobvha);

5) wnioskodawcy cofnięto w ciągu ostatnich 3 lat pozwolenie.

2. Wojewoda cofa pozwolenie, gdy wnioskodawca:

1) nie spełnia warunków określonych w [art. 11](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmobxga);

2) rażąco naruszył warunki określone w pozwoleniu;

3) stworzył zagrożenie dla obronności, bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego lub środowiska;

4) został skazany prawomocnym wyrokiem zakazującym wykonywania działalności gospodarczej objętej pozwoleniem;

5) uniemożliwia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 1.

3. Wojewoda może cofnąć pozwolenie, jeżeli wnioskodawca:

1) nie usunął w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w trakcie kontroli, o której mowa w [art. 22 ust. 1](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tombrg4);

2) nie zawiadomił pisemnie wojewody o zmianie danych zawartych w pozwoleniu, w terminie określonym w art. 15 ust. 5;

3) utrudnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 22 ust. 1, w szczególności w udostępnianiu kontrolerom dokumentów lub pomieszczeń;

4) nie przedstawił wojewodzie w terminie 30 dni od dnia utraty ważności aktualnego orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 12a ust. 2.

4. Wojewoda wygasza udzielone pozwolenie, gdy:

1) stało się ono bezprzedmiotowe albo jego wygaszenie leży w interesie społecznym lub w interesie przedsiębiorcy;

2) zostało wydane z zastrzeżeniem dopełnienia przez przedsiębiorcę warunku związanego z bezpieczeństwem przy prowadzeniu prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, a warunek ten nie został dopełniony.

5. Odmowa udzielenia albo zmiany pozwolenia wymaga uzasadnienia.

6. Od decyzji wojewody o udzieleniu, zmianie, cofnięciu albo wygaszeniu pozwolenia przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw gospodarki, a od decyzji dyrektora okręgowego urzędu górniczego we wskazanym zakresie - do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.”;

14) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej, któremu udzielono pozwolenia, jest obowiązany:

1) przestrzegać, określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 1d i art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, zasad bezpiecznego prowadzenia prac:

a) z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

b) podczas wytwarzania materiałów wybuchowych metodą in situ,

c) podczas oczyszczania terenów;

2) przestrzegać warunków określonych w pozwoleniu;

3) zapewnić stały i bezpośredni nadzór nad pracami z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego przez osoby uprawnione do nadzoru, posiadające zaświadczenie, o którym mowa w art. 20 ust. 3, w zakresie określonym w art. 20 ust. 2 pkt 2;

4) zapewnić, aby prace z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego były wykonywane przez co najmniej dwie osoby spełniające wymagania określone w art. 19 w celu zapewnienia wymogu asekuracji, o którym mowa w art. 225 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140), przy czym jedna z tych osób może prowadzić nadzór nad tymi pracami, o którym mowa w pkt 3;

5) dysponować narzędziami, urządzeniami, środkami transportu oraz obiektami dostosowanymi do charakteru prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub terenami przeznaczonymi do wzniesienia tych obiektów lub urządzeń;

6) zapewnić bezpieczne przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub materiałów wybuchowych znalezionych podczas oczyszczania terenów, zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach, o których mowa w art. 7a ust. 1, albo wydanych na podstawie [art. 21 ust. 4](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tombrgu);

7) prowadzić ewidencję nabytych, zużytych, przechowywanych i zbytych materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego wraz ze wskazaniem nazwy producenta oraz alfanumerycznego kodu, w rozumieniu art. 62va ust. 2, lub znalezionych i zniszczonych materiałów wybuchowych podczas wykonywania działalności gospodarczej w zakresie oczyszczania terenów ze wskazaniem nazwy producenta oraz alfanumerycznego kodu, o ile występuje;

8) na bieżąco oceniać i dokumentować stopień ryzyka dotyczącego prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz wytwarzaniem materiałów wybuchowych metodą in situ, a także posiadać dokumentację narzędzi, urządzeń, maszyn, środków transportu oraz obiektów, o których mowa w pkt 5;

9) przechowywać dokumentację, o której mowa w pkt 7 i 8, przez co najmniej 10 lat, licząc od ostatniego dnia roku kalendarzowego, w którym transakcja została dokonana, nawet jeżeli w międzyczasie zaprzestali wykonywania działalności gospodarczej albo naukowej, oraz udostępniać ją na żądanie właściwych organów.”,

b) uchyla się ust. 1a i 1b;

15) w art. 19 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej umożliwia dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego osobie, która:”;

16) w art. 19a w ust. 2 wyrazy „przepis art. 14 ust. 2b” zastępuje się wyrazami „przepis art. 14 ust. 5”;

17) art. 20 otrzymuje brzmienie:

„Art. 20. 1. Osoba, o której mowa w [art. 19](https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytgmjvg44daltqmfyc4nbwgy4tmojyge), jest obowiązana odbyć szkolenie i zdać egzamin przed komisją kwalifikacyjną potwierdzającą przygotowanie zawodowe do prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

2. Szkolenie i egzamin, o których mowa w ust. 1, przeprowadza się w zakresie uprawniającym do:

1) wykonywania prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego;

2) sprawowania nadzoru nad pracami z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

3. Osoba, która zdała egzamin, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje zaświadczenie potwierdzające jej przygotowanie zawodowe w zakresie określonym w ust. 2.

4. Członków komisji kwalifikacyjnej w liczbie 20 powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród kandydatów posiadających wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w obszarze materiałów wybuchowych, zgłoszonych przez jednostki naukowe prowadzące badania naukowe oraz prace rozwojowe w zakresie materiałów wybuchowych.

5. Minister właściwy do spraw gospodarki wskazuje spośród członków komisji kwalifikacyjnej przewodniczącego, dwóch zastępców przewodniczącego oraz sekretarza.

6. Do końca pierwszego kwartału każdego roku komisja kwalifikacyjna przedkłada ministrowi właściwemu do spraw gospodarki sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

7. Za przeprowadzenie szkolenia oraz egzaminu jest pobierana opłata.

8. Opłatę wnosi pracodawca kierujący osobę, o której mowa w art. 19, na szkolenie i egzamin, o którym mowa w ust. 1.

9. Opłata, o której mowa w ust. 7, powinna zapewnić pokrycie kosztów przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu.

10. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 1, opracowuje komisja kwalifikacyjna, w konsultacji z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendą Główną Policji, uwzględniając zakres i ramowy program szkolenia określony w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

11. Program szkolenia, o którym mowa w ust. 10, zatwierdza minister właściwy do spraw gospodarki.

12. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, prowadzą podmioty upoważnione przez ministra właściwego do spraw gospodarki określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 13.

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

1) tryb zgłaszania kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej,

2) strukturę organizacyjną komisji kwalifikacyjnej,

3) zasady działania komisji kwalifikacyjnej,

4) zakres i ramowy program szkolenia, o którym mowa w ust. 1,

5) zakres i sposób przeprowadzenia egzaminu, o którym mowa w ust. 1,

6) wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7,

7) wzory zaświadczeń potwierdzających przygotowanie zawodowe do prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego,

8) podmioty upoważnione do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w ust. 1

- uwzględniając potrzebę wyłonienia najlepszych kandydatów na członków komisji kwalifikacyjnej i zapewnienia efektywnego działania tej komisji, zróżnicowania zakresu programu szkolenia oraz egzaminu w zależności od rodzaju prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, zapewnienia czytelności zaświadczenia potwierdzającego przygotowanie zawodowe, adekwatność opłaty do kosztów przeprowadzenia szkolenia i egzaminu, jak również kierując się przy wyborze instytucji upoważnionych do prowadzenia szkolenia kompetencjami w zakresie materiałów wybuchowych oraz potencjałem naukowym i dydaktycznym tych instytucji.

14. Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe, o których mowa w ust. 3, są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania.

15. Nie później niż w terminie 2 miesięcy przed upływem okresu ważności zaświadczeń, o których mowa w ust. 14, osoby prowadzące prace z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego są obowiązane odbyć ponownie szkolenie i zdać egzamin, o którym mowa w ust. 1.

16. Przepisów art. 19 pkt 2 nie stosuje się do osób, które posiadają kwalifikacje określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.”;

18) w art. 21 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadku konieczności prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego poza terenem przedsiębiorstwa albo jednostki naukowej, przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej zawiadamia o tym komendanta powiatowego (miejskiego) Policji właściwego dla miejsca prowadzenia tych prac.”;

19) w art. 22:

a) w ust. 6 wyrazy „jednostki badawczej” zastępuje się wyrazami „jednostki naukowej”,

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. Do przeprowadzenia kontroli, w zakresie nieuregulowanym w ustawie, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570) dotyczące kontroli.”;

20) w art. 62c wyrazy „w art. 20 ust. 1” zastępuje się wyrazami „w art. 20 ust. 3”;

21) w art. 62vc ust. 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11. Dane, o których mowa w ust. 9, są udostępniane niezwłocznie, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, zgodnie z żądaniem organu lub służby państwowej.

12. Informację zawierającą imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania oraz dane kontaktowe osoby upoważnionej do udostępniania danych, o których mowa w ust. 10, przedsiębiorca albo kierownik jednostki naukowej przekazuje pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, po opatrzeniu kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z zachowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, komendantowi wojewódzkiemu Policji, właściwemu ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy albo jednostki naukowej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470) w art. 12 ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:

„11a) art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2378 i …);”.

Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 88:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Minister właściwy do spraw gospodarki, przed wydaniem zezwolenia na wywóz, zasięga opinii, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na identyfikację osoby upoważnionej do wydania takiej opinii, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Agencji Wywiadu co do występowania okoliczności uzasadniających odmowę wydania zezwolenia na wywóz.

2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na identyfikację osoby upoważnionej do wydania takiej opinii, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony o kolejne 30 dni.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Opinie organów opiniujących nie wymagają formy postanowienia i nie podlegają zaskarżeniu.”;

2) w art. 93 wyraz „Przedsiębiorca” zastępuje się wyrazem „Eksporter”;

3) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„1. Przed wydaniem certyfikatu importowego lub poświadczeniem oświadczenia końcowego użytkownika minister właściwy do spraw gospodarki zasięga opinii, pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na identyfikację osoby upoważnionej do wydania takiej opinii, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw zagranicznych i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego co do istnienia przesłanek uzasadniających odmowę wydania certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika, określonych w art. 94 ust. 3 i art. 99 ust. 2.

2. Opinie są przekazywane przez organy opiniujące ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemnie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej pozwalających na identyfikację osoby upoważnionej do wydania takiej opinii, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia o opinię.

3. Terminu na wyrażenie opinii, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się do terminu na wydanie certyfikatu importowego lub poświadczenia oświadczenia końcowego użytkownika.

4. Opinie organów opiniujących nie wymagają formy postanowienia i nie podlegają zaskarżeniu.”.

Art. 4. Pozwolenia wydane przed wejściem w życie ustawy i niewymagające zmiany zachowują ważność, jednak nie dłużej niż przez 20 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 5. Zaświadczenia potwierdzające przygotowanie zawodowe wydane przed wejściem w życie ustawy zachowują ważność, jednak nie dłużej niż na okres, na który zostały wydane.

Art. 6. 1. Do postępowań w sprawie wydawania albo cofania pozwoleń na nabywanie, przechowywanie, używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego lub wytwarzanie materiałów wybuchowych metodą in situ wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do postępowań w sprawie powołania i odwołania przez ministra właściwego do spraw gospodarki członków komisji kwalifikacyjnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

3. Do przeprowadzenia szkolenia i egzaminu osób mających dostęp do materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:

1) art. 14 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 14 ust. 11 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą,

2) art. 20 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na postawie art. 20 ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym ustawą

- jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Aneta Mijal

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

1. ) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu … pod numerem …, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846 i 2206. [↑](#footnote-ref-3)