Projekt z dnia 17 grudnia 2024 r.

etap: uzgodnienia, konsultacje i opiniowanie

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI[[1]](#footnote-1))

z dnia <data wydania aktu> r.

w sprawie kryteriów uznawania obiektów budowlanych albo ich części za budowle ochronne

Na podstawie art. 207 ust. 5 ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. …) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa kryteria uznawania obiektów budowlanych albo ich części, które w okresie przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. poz. …), zwanej dalej „ustawą”, pełniły funkcję budowli ochronnych, zwanymi dalej „dotychczasowymi budowlami ochronnymi”, za budowle ochronne w rozumieniu ustawy.

§ 2. 1. Dotychczasowa budowla ochronna może być uznana za budowlę ochronną w rozumieniu ustawy, jeżeli zapewnia albo po przebudowie lub dostosowaniu będzie zapewniać spełnienie określonych funkcji ochronnych w zakresie ochrony osób przed skutkami zagrożeń powstałych w wyniku klęsk żywiołowych, zdarzeń o charakterze terrorystycznym lub działań wojennych.

2. Uznaje się, że dotychczasowa budowla ochronna spełnia funkcje ochronne jeżeli zabezpiecza przed:

1) skutkami klęsk żywiołowych obejmujących silne wiatry, w tym wichury, orkany i trąby powietrzne,

2) odłamkami bomb i pocisków,

3) obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadającymi elementami konstrukcji obiektu budowlanego,

4) promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu radioaktywnego,

5) długotrwałym oddziaływaniem zewnętrznym pożaru na budowlę ochronną,

6) nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej oraz falą uderzeniową rozchodzącą się w gruncie,

7) skażeniem środowiska wewnętrznego w budowli na skutek działania środków chemicznych lub biologicznych,

8) wstrząsem oddziałującym na konstrukcję i wyposażenie budowli ochronnej

– w zakresie przewidzianym dla danej kategorii odporności budowli ochronnej.

§ 3. 1. Funkcję ochronną przed oddziaływaniem silnych wiatrów uznaje się za spełnioną, gdy konstrukcja budowli ochronnej i zastosowane w niej zabezpieczenia otworów zapewniają ochronę przed obciążeniem wiatrem o wartości ciśnienia wywieranego na zewnętrzne powierzchnie tej budowli co najmniej 0,002 MPa.

2. Funkcję ochronną przed działaniem odłamków bomb i pocisków uznaje się za spełnioną, gdy zewnętrzne elementy konstrukcji budowli ochronnej posiadają osłony zabezpieczające przed przebiciem wykonane z:

1) gruntu naturalnego lub nasypowego piaszczystego o grubości co najmniej 50 cm;

2) żwiru lub kamieni o grubości co najmniej 45 cm;

3) muru z cegły pełnej na zaprawie cementowej o grubości co najmniej 38 cm;

4) muru z bloczków silikatowych pełnych o grubości co najmniej 36 cm;

5) betonu o grubości co najmniej 30 cm;

6) żelbetu o grubości co najmniej 20 cm;

7) stali o grubości co najmniej 2 cm.

3. Funkcję ochronną przed obciążeniami spowodowanymi zagruzowaniem i spadającymi elementami konstrukcji obiektu budowlanego uznaje się za spełnioną, gdy konstrukcja budowli ochronnej zapewnia nieprzekroczenie stanów granicznych nośności, a zewnętrzne elementy konstrukcji budowli mają wytrzymałość mechaniczną na obciążenia spowodowane zagruzowaniem:

1) w przypadku budynków o konstrukcji tradycyjnej murowanej:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych – co najmniej 10 kN/m²,

b) posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne – co najmniej 15 kN/m² w przypadku budynków o trzech kondygnacjach nadziemnych, którą w przypadku liczby kondygnacji nadziemnych większej niż trzy powiększa się o wartość 5 kN/m² na każdą kondygnację powyżej trzeciej kondygnacji nadziemnej;

2) w przypadku budynków o konstrukcji monolitycznej, szkieletowej, słupowo­­­­‑płytowej, lub zbudowanych w technologii wielkiej płyty:

a) do dwóch kondygnacji nadziemnych – co najmniej 10  kN/m²,

b) posiadających więcej niż dwie kondygnacje nadziemne – co najmniej 12,5 kN/m² w przypadku budynków o trzech kondygnacjach nadziemnych, którą w przypadku liczby kondygnacji nadziemnych większej niż trzy powiększa się o wartość 2,5 kN/m² na każdą kondygnację powyżej trzeciej kondygnacji nadziemnej.

4. Funkcję ochronną przed promieniowaniem przenikliwym gamma z opadu radioaktywnego uznaje się za spełnioną, gdy konstrukcja budowli oraz uwarunkowania lokalne wynikające z jej usytuowania zapewniają krotność osłabienia promieniowania przenikliwego gamma o wartości co najmniej 100.

5. Funkcję ochronną przed długotrwałym oddziaływaniem zewnętrznym pożaru na budowlę ochronną uznaje się za spełnioną, gdy zewnętrzne elementy konstrukcji budowli oraz występujące w niej zamknięcia i inne zabezpieczenia otworów:

1) mają odporność ogniową i dymoszczelność zabezpieczające przed skutkami oddziaływania pożaru przez czas co najmniej 120 minut przy oddziaływaniu pożaru określonym w odniesieniu do krzywej pożaru standardowego;

2) zabezpieczają wnętrze budowli ochronnej przed wystąpieniem warunków środowiskowych zagrażających zdrowiu i życiu ludzi przez czas co najmniej 360 minut przy oddziaływaniu pożaru o temperaturze 400 ºC.

6. Funkcję ochronną przed nadciśnieniem powietrznej fali uderzeniowej oraz falą uderzeniową rozchodzącą się w gruncie uznaje się za spełnioną, gdy konstrukcja budowli ochronnej i zastosowane w niej zabezpieczenia otworów i instalacji zapewniają ochronę przed oddziaływaniem obciążeniem quasi­­‑statycznym o wartości co najmniej 60 kN/m2.

7. Funkcję ochronną przed skażeniami środowiska wewnętrznego w budowli ochronnej na skutek działania środków chemicznych lub biologicznych uznaje się za spełnioną, gdy ma ona:

1) konstrukcję zamkniętą i hermetyczną w stopniu zabezpieczającym przed przenikaniem do jej wnętrza substancji niebezpiecznych;

2) jest wyposażona w urządzenia filtrowentylacyjne lub pochłaniacze regeneracyjne umożliwiające przebywanie założonej liczby osób w warunkach skażonej atmosfery zewnętrznej przez określony czas nie krótszy niż 48 godzin;

3) jest wyposażona w urządzenia lub przyrządy do wykrywania skażeń zapewniające wykrycie obecności bojowego środka chemicznego lub innej niebezpiecznej substancji chemicznej w próbkowanym powietrzu dopływającym do wnętrza budowli ochronnej i włączenie alarmu, gdy stężenie substancji przekroczy w przypadku:

a) sarinu – co najmniej 0,1 mg/m3,

b) somanu – co najmniej 0,1 mg/m3,

c) gazu bojowego VX – co najmniej 0,04 mg/m3,

d) luizytu – co najmniej 2 mg/m3,

e) gazu musztardowego – co najmniej 2 mg/m3,

f) iperytu azotowego – co najmniej 2 mg/m3,

g) cyjanowodoru – co najmniej 20 mg/m3,

h) chlorocyjaniny – co najmniej 20 mg/m3,

i) chloru – co najmniej 30 mg/m3,

j) dwutlenku siarki – co najmniej 270 mg/m3,

k) amoniaku – co najmniej 210 mg/m3.

8. Funkcję ochronną przed wstrząsem oddziałującym na konstrukcję i wyposażenie budowli ochronnej uznaje się za spełnioną, gdy w budowli zapewniono mocowania wyposażenia wewnętrznego oraz innych elementów wewnętrznych tej budowli do elementów konstrukcyjnych w sposób zabezpieczający przed ich spadaniem lub przemieszczaniem, przy uwzględnieniu obciążeń bezwładnościowych na skutek przyspieszeń wywołanych zjawiskiem wstrząsu o wartości co najmniej 12,5 g.

§ 4. Dotychczasowa budowla ochronna może być przeznaczona do pełnienia funkcji ochronnej dla osób jeżeli poza wymaganiami, o których mowa w § 3, ma zapewnione rozwiązania z zakresu ochrony przeciwpożarowej ograniczające możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniające:

1) możliwość ewakuacji osób z budowli ochronnej lub ich uratowania w inny sposób;

2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budowli ochronnej.

§ 5.  Funkcje ochronne dotychczasowej budowli ochronnej mogą podlegać ograniczeniu jeżeli:

1) jest usytuowana na obszarze zagrożonym osunięciem ziemi lub skał oraz lawinami błotnymi lub śnieżnymi;

2) nie jest zabezpieczona przed zalaniem wodą w strefach możliwych podtopień lub powodzi, w tym powstałych na skutek zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę;

3) są w niej zlokalizowane instalacje i urządzenia niezwiązane z funkcją ochronną obiektu, które mogą stanowić zagrożenie dla chronionych w niej osób.

§ 6. Budowli ochronnej nadaje się kategorię odporności:

1) S­­‑1– schron posiadający funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 i § 4, który zabezpiecza przed oddziaływaniem fali uderzeniowej wywołującej obciążenie quasi­­‑statyczne o wartości 100 kN/m2;

2) S­­‑2 – schron posiadający funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 i § 4, który zabezpiecza przed oddziaływaniem fali uderzeniowej wywołującej obciążenie quasi­­‑statyczne o wartości 200 kN/m2;

3) S­­‑3 – schron posiadający funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 i § 4, który zabezpiecza przed oddziaływaniem fali uderzeniowej wywołującej obciążenie quasi­­‑statyczne o wartości 300 kN/m2;

4) U­­‑1 – ukrycie posiadające funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 pkt 1–3 i § 4;

5) U­­‑2 – ukrycie posiadające funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 pkt 1–5 i § 4;

6) U­­‑3 – ukrycie posiadające funkcje ochronne określone w § 2 ust. 2 pkt 1–6 i § 4.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Minister Spraw wewnętrznych i administracji

Za zgodność pod względem prawnym,

legislacyjnym i redakcyjnym

Elżbieta Skop

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

17.12.2024 r.

1. ) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 738). [↑](#footnote-ref-1)