Projekt 15.02.2022

Rozporządzenie

Ministra Klimatu i Środowiska[[1]](#footnote-1))

z dnia ………… 2022 roku

w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci

Na podstawie art. 54 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.[[2]](#footnote-2))) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) rodzaje prac, stanowisk oraz urządzeń, instalacji lub sieci, dla których jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją;

2) zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci, odpowiednio do rodzaju prac, stanowisk oraz instalacji, urządzeń lub sieci;

3) skład komisji kwalifikacyjnych oraz wymagania dla przewodniczącego, zastępcy i członków komisji kwalifikacyjnych ze względu na stanowisko pracy, zakres czynności i grupy urządzeń, instalacji i sieci, na których wykonywane są czynności przez osoby, których kwalifikacje sprawdza ta komisja;

4) tryb przeprowadzania egzaminu przez komisję kwalifikacyjną;

5) sposób wnoszenia opłaty za sprawdzenie kwalifikacji i jej wysokość;

6) warunki i sposób gromadzenia przez komisje kwalifikacyjne dokumentacji z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji;

7) wzór świadectwa kwalifikacyjnego.

§ 2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do osób:

1) zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci:

a) w podziemnych zakładach górniczych – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420 i 2269),

b) przy urządzeniach i instalacjach energetycznych w obiektach jądrowych – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1941),

c) przy urządzeniach energetycznych związanych z ruchem drogowym – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.[[3]](#footnote-3))),

d) przy urządzeniach energetycznych związanych z żeglugą śródlądową i morską – w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863 oraz z 2021 r. poz. 2490) oraz ustawą z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175);

2) wykonujących prace, o których mowa w przepisach rozporządzenia, którym Prezes URE uznał kwalifikacje nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

§ 3. Rodzaje urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania czynności związanych z ich eksploatacją, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Nie wymaga się świadectwa kwalifikacyjnego do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń i instalacji u użytkowników:

1) urządzeń elektrycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV i mocy znamionowej nie wyższej niż 20 kW, jeżeli w dokumentacji urządzenia określono zasady jego obsługi;

2) urządzeń lub instalacji cieplnych o mocy zainstalowanej nie wyższej niż 50 kW.

§ 5. 1. Świadectwo kwalifikacyjne wymagane jest dla następujących rodzajów prac i stanowisk:

1) eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i demontażu, kontrolno-pomiarowym i oględzin oraz oceny stanu technicznego;

2) dozoru - do których zalicza się stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie określonym w pkt 1 oraz stanowiska osób sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

2. Prace, o których mowa w ust. 1, dotyczą wykonywania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa pracy i wymagań ochrony środowiska następujących czynności w zakresie:

1) obsługi, mających wpływ na zmiany parametrów pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji i sieci;

2) konserwacji, związanych z zabezpieczeniem i utrzymaniem należytego stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci;

3) remontów, związanych z usuwaniem usterek i awarii urządzeń, instalacji i sieci, w celu doprowadzenia ich do wymaganego stanu technicznego;

4) montażu i demontażu, niezbędnych do odpowiednio instalowania lub odinstalowania i przyłączania lub odłączania urządzeń, instalacji i sieci;

5) kontrolno – pomiarowym, niezbędnych do dokonania oceny stanu technicznego, parametrów eksploatacyjnych, jakości regulacji i sprawności energetycznej urządzeń, instalacji i sieci;

6) oględzin oraz oceny stanu technicznego urządzeń, instalacji i sieci.

§ 6. Zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do wykonywania czynności związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji lub sieci określają dokumenty potwierdzające odbycie co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców w zakresie uregulowanym ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), umożliwiającej nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci oraz wykazanie się wiedzą z zakresu:

1) na stanowiskach eksploatacji:

a) zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci,

b) zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

c) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych,

d) zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy,

e) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;

2) na stanowiskach dozoru:

a) przepisów dotyczących przyłączania urządzeń i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci,

b) przepisów i zasad postępowania przy programowaniu pracy urządzeń, instalacji i sieci, z uwzględnieniem zasad racjonalnego użytkowania paliw i energii,

c) przepisów dotyczących eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci,

d) przepisów dotyczących budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać te urządzenia, instalacje i sieci,

e) przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, z uwzględnieniem udzielania pierwszej pomocy oraz wymagań ochrony środowiska,

f) zasad postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu urządzeń przyłączonych do sieci,

g) zasad dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci,

h) zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych.

§ 7. 1. Egzamin przeprowadza się na wniosek osoby zajmującej się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji albo na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące informacje dotyczące osoby kierującej wniosek:

1) imię i nazwisko osoby;

2) datę i miejsce urodzenia;

3) numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku cudzoziemca nieposiadającego numeru PESEL;

4) adres zamieszkania i adres korespondencyjny, jeżeli jest inny od adresu zamieszkania;

5) adres poczty elektronicznej albo informacja o braku takiego adresu;

6) informacje dotyczące:

a) wykształcenia,

b) posiadanych kwalifikacji wynikających z odbycia co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców,

c) przebiegu pracy zawodowej,

d) wykonywanego zawodu,

e) rodzaju i zakresu wnioskowanych uprawnień, bez możliwości wprowadzania ograniczeń w zakresie potwierdzanych kwalifikacji;

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające wykształcenie osoby kierującej wniosek;

2) wykaz świadectw kwalifikacyjnych posiadanych przez osobę kierującą wniosek;

3) dokumenty potwierdzające odbycie przez osobę kierującą wniosek co najmniej praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego lub u pracodawców;

4) potwierdzenie uiszczenia opłaty, o której mowa w art. 54 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zwanej dalej „opłatą”;

4. W przypadku wniosku złożonego przez inne osoby niż wymienione w ust. 1 lub niespełniającego wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, nie przeprowadza się egzaminu dla osoby kierującej ten wniosek.

§ 8. 1. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:

1) przewodniczący;

2) zastępca przewodniczącego;

3) członkowie;

4) sekretarz.

2. Członkiem komisji kwalifikacyjnej może być osoba, która jest pracownikiem służby bezpieczeństwa i higieny pracy zatrudnionym przez podmiot wnioskujący o powołanie komisji kwalifikacyjnej.

3. Przewodniczący, zastępca przewodniczącego oraz członkowie komisji kwalifikacyjnej posiadają:

1) wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowaną dziesięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – w przypadku przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej;

2) wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci – w przypadku pozostałych członków komisji kwalifikacyjnej;

3) wykształcenie wyższe lub średnie techniczne oraz udokumentowaną pięcioletnią praktykę zawodową w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy – w przypadku członków komisji kwalifikacyjnej.

4. Zastępca przewodniczącego wykonuje obowiązki przewodniczącego w przypadku jego nieobecności lub na wniosek przewodniczącego.

§ 9. 1. Egzamin przeprowadza zespół egzaminacyjny, zwany dalej „zespołem”, złożony co najmniej z trzech osób, w tym przewodniczącego zespołu, wyznaczonych przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające udokumentowaną praktykę zawodową w obszarze odnoszącym się do rodzaju i zakresu kwalifikacji, które podlegają sprawdzeniu.

3. Sekretarz wchodzi w skład zespołu, jeżeli spełnia wymagania, o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 2 lub 3.

4. Egzamin jest ustny i wykazuje wiedzę teoretyczną i praktyczną osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji w zakresie, o którym mowa w § 6. Zakres tematyki, miejsce oraz termin egzaminu ustala przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i powiadamia o nich pisemnie osoby kierujące wniosek o stwierdzenie kwalifikacji, co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu.

5. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest okazanie przez osobę kierującą wniosek o stwierdzenie kwalifikacji dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego jej tożsamość.

6. Dopuszcza się przeprowadzenie egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zapewniających w szczególności:

1) transmisję egzaminu w czasie rzeczywistym między jego uczestnikami,

2) wielostronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której uczestnicy egzaminu mogą wypowiadać się w jego toku

- z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa, w tym zabezpieczeniem przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich, oraz pod warunkiem możliwości identyfikacji osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji.

7. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 4, wystarczające jest wysłanie powiadomienia na adres, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5, a w przypadku braku takiego adresu – na adres, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 4.

8. Wynik egzaminu określa się jako „pozytywny” lub „negatywny”.

9. O wyniku egzaminu członkowie zespołu rozstrzygają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

10. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się wynik egzaminu; protokół podpisują przewodniczący i członkowie zespołu.

11. Dokumentację przeprowadzonego egzaminu przewodniczący zespołu przedkłada niezwłocznie przewodniczącemu komisji kwalifikacyjnej.

12. Za właściwe przygotowanie egzaminów jest odpowiedzialny przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, a za prawidłowy przebieg egzaminu - przewodniczący zespołu.

13. Jeżeli osoba kierująca wniosek o stwierdzenie kwalifikacji nie przystąpiła do egzaminu z przyczyn od niej niezależnych, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, na wniosek tej osoby, wyznacza następny termin egzaminu lub zarządza zwrot opłaty.

§ 10. 1. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu komisja kwalifikacyjna, w terminie 14 dni od dnia egzaminu, wydaje świadectwo kwalifikacyjne według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia.

2. Świadectwo kwalifikacyjne nie może zawierać dodatkowych adnotacji, które wprowadzają ograniczenia w zakresie potwierdzonych kwalifikacji.

3. W razie negatywnego wyniku egzaminu osoba zainteresowana może ponownie przystąpić do egzaminu, po złożeniu wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1, oraz uiszczeniu opłaty.

§ 11. 1. Opłata jest pobierana w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku, o którym mowa w § 7 ust. 1.

2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy jednostki organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną.

3. W tytule wpłaty podaje się imię i nazwisko osoby kierującej wniosek o stwierdzenie kwalifikacji oraz informację o rodzaju i zakresie kwalifikacji, które mają zostać stwierdzone.

§ 12. 1. Komisja kwalifikacyjna przechowuje dokumentację z postępowania w sprawie sprawdzania kwalifikacji przez okres 15 lat od daty wydania świadectwa kwalifikacyjnego. Dokumentacja ta zawiera w szczególności:

1) wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1;

2) protokół, o którym mowa w § 9 ust. 10.

2. Komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr dokumentów, o których mowa w ust. 1.

3. Jeżeli komisja kwalifikacyjna stwierdzi, że nie posiada warunków organizacyjnych umożliwiających zagwarantowanie bezpieczeństwa przechowania dokumentacji, o której mowa w ust. 1, może przekazać te dokumenty do przechowania jednostce organizacyjnej, przy której powołano komisję kwalifikacyjną.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER KLIMATU

I ŚRODOWISKA

w porozumieniu:

MINISTER INFRASTRUKTURY

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Piotr Kudelski

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

Ministerstwo Klimatu i Środowiska

(-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

1. ) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 868, 1093, 1505, 1642, 1873, 2269, 2271, 2376 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1 i 200. [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720, 1641, 1997, 2165, 2269 i 2328. [↑](#footnote-ref-3)