Проект

вносять народні депутати України

Кісєль Ю.Г. та інші

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення їх у відповідність із законодавством Європейського Союзу у сфері перевезення небезпечних вантажів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Внести зміни до таких законів України:

1. Абзаци третій та четвертий частини сьомої статті 35 Закону України «Про дорожній рух» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 31, ст. 338 із наступними змінами) викласти в такій редакції:

«для вантажних автомобілів вантажопідйомністю більше 3,5 тонни, причепів до них, спеціалізованих транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та таксі незалежно від строку експлуатації – щороку;

для автобусів незалежно від строку експлуатації – двічі на рік».

2. У Законі України «Про транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 51, ст. 446 з наступними змінами):

1) статтю 16 після частини шостої доповнити новою частиною сьомою такого змісту:

«Перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів, Закону України «Про перевезення небезпечних вантажів» та інших нормативно-правових актів України щодо перевезення небезпечних вантажів».

У зв’язку з цим частини сьому – десяту вважати відповідно частинами восьмою – одинадцятою;

2) у статті 162:

абзац шостий викласти в такій редакції:

«здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог законодавства, норм на автомобільному, міському електричному, залізничному транспорті, в тому числі в частині перевезення небезпечних вантажів»;

після абзацу восьмого доповнити новим абзацом дев’ятим такого змісту:

«здійснює контроль за наявністю договорів обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів на автомобільному, залізничному транспорті».

У зв’язку з цим абзац дев’ятий вважати абзацом десятим;

абзац десятий викласти в такій редакції:

«здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього Кабінетом Міністрів України».

3. У Законі України «Про перевезення небезпечних вантажів» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 28, ст. 222 із наступними змінами):

1) преамбулу викласти в такій редакції:

«Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні та економічні засади діяльності з перевезення небезпечних вантажів залізничним, морським, внутрішнім водним, автомобільним та повітряним транспортом, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні»;

2) у статті 1:

після абзацу першого доповнити трьома новими абзацами такого змісту:

«вантаж підвищеної небезпеки – небезпечний вантаж, що може бути використаний не за призначенням, а в терористичних цілях, використання якого може призвести до тяжких наслідків, таких як численні людські втрати, масові руйнування, а в разі наявності речовин класу 7 – також до соціально-економічних потрясінь. До вантажів підвищеної небезпеки належать небезпечні вантажі, що визначені такими відповідно до міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів, відповідно до умов і критеріїв, встановлених такими міжнародними договорами;

вантажні операції з небезпечними вантажами – операції з навантаження, вивантаження та перевантаження небезпечного вантажу з одного виду транспорту на інший, завантаження та розвантаження контейнера, цистерни, транспортного засобу;

інші операції з небезпечними вантажами – операції з підготовки до перевезення небезпечних вантажів (класифікація, маркування небезпечних вантажів і транспортних засобів, підготовка паковань, контейнерів, транспортних засобів, екіпажу, перевізних документів і небезпечного вантажу, пакування, заповнення небезпечними вантажами паковань, контейнерів, транспортних засобів), а також надання транспортно-експедиторських послуг, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів».

У зв’язку з цим абзаци другий – дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим – п’ятнадцятим;

абзаци п’ятий – одинадцятий викласти в такій редакції:

«небезпечний вантаж – речовини, матеріали, вироби, відходи виробничої та іншої діяльності, які внаслідок притаманних їм властивостей за наявності певних факторів можуть під час перевезення спричинити вибух, пожежу, пошкодження технічних засобів, пристроїв, споруд та інших об’єктів, заподіяти матеріальні збитки та шкоду довкіллю, а також призвести до загибелі, травмування, отруєння людей, тварин і які за міжнародними договорами України з питань перевезення небезпечних вантажів або за результатами випробувань в установленому порядку залежно від виду і ступеня небезпеки віднесено до одного з класів небезпечних речовин, а також визначені міжнародними договорами України з питань перевезення небезпечних вантажів вантажі, що можуть мати одну або декілька небезпечних властивостей і становити під час їх перевезення небезпеку для здоров’я та життя людей, транспортних засобів та інших об’єктів або довкілля;

небезпечні речовини – речовини, віднесені до таких класів: клас 1 – вибухові речовини та вироби; клас 2 – гази; клас 3 – легкозаймисті рідини, рідкі десенсибілізовані вибухові речовини; клас 4.1 – легкозаймисті тверді речовини, самореактивні речовини, тверді десенсибілізовані вибухові речовини та речовини, що полімеризуються; клас 4.2 – речовини, схильні до самозаймання; клас 4.3 – речовини, що виділяють легкозаймисті гази при взаємодії з водою; клас 5.1 – речовини, що окиснюють; клас 5.2 – органічні пероксиди; клас 6.1 – токсичні речовини; клас 6.2 – інфекційні речовини; клас 7 – радіоактивні матеріали; клас 8 – корозійні речовини; клас 9 – інші небезпечні речовини та вироби;

компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів – орган, що таким визнається в установленому порядку з метою виконання міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів;

суб’єкт перевезення небезпечних вантажів – відправник, перевізник та одержувач небезпечного вантажу, які є учасниками перевезення небезпечних вантажів;

відправник небезпечного вантажу (далі – відправник) – юридична або фізична особа, яка відправляє небезпечний вантаж для своїх цілей або для третьої сторони. Якщо перевезення здійснюється відповідно до договору перевезення вантажу, відправником небезпечного вантажу є відправник, зазначений у цьому договорі;

перевізник небезпечного вантажу (далі – перевізник) – юридична або фізична особа, яка здійснює перевезення небезпечного вантажу за договором перевезення вантажу або без такого договору;

одержувач небезпечного вантажу (далі – одержувач) – юридична або фізична особа, яка згідно з договором перевезення вантажу одержує небезпечний вантаж. Якщо одержувач згідно з договором перевезення вантажу призначає третю сторону, така особа вважається одержувачем небезпечного вантажу. Якщо перевезення здійснюється без договору перевезення вантажу, одержувачем вважається юридична або фізична особа, яка бере на себе відповідальність за небезпечний вантаж після його прибуття»;

після абзацу одинадцятого доповнити десятьма новими абзацами такого змісту:

«інші учасники перевезення небезпечних вантажів – пакувальник, маркувальник, відповідальний за наповнення, навантажувач, розвантажувач, оператор контейнера, контейнера-цистерни, переносної цистерни, оператор приймальної споруди, інші юридичні або фізичні особи, які здійснюють інші операції з небезпечними вантажами;

пакувальник – юридична або фізична особа, яка заповнює небезпечним вантажем тару, включаючи великогабаритну тару та контейнери середньої вантажопідйомності для масових вантажів, та, за потреби, готує паковання для перевезення;

маркувальник – юридична або фізична особа, яка наносить марковання на паковання, контейнери, цистерни або транспортні засоби для перевезення небезпечних вантажів;

відповідальний за наповнення – юридична або фізична особа, яка завантажує небезпечний вантаж у цистерну (автоцистерну, знімну цистерну, переносну цистерну або контейнер-цистерну), транспортний засіб-батарею, змішувально-зарядну машину, багатоелементний газовий контейнер, вантажний танк, транспортний засіб, контейнер (великий або малий для масових вантажів) або на судно;

навантажувач – юридична або фізична особа, яка здійснює навантаження небезпечних вантажів у пакованнях, малих контейнерах, переносних цистернах на/у транспортний засіб чи контейнер або завантаження контейнера, контейнера для масових вантажів, переносноїцистерни (у тому числі контейнера-цистерни, знімної цистерни), багатоелементного газового контейнера на транспортний засіб, або навантаження транспортного засобу чи вагона на судно;

розвантажувач – юридична або фізична особа, яка здійснює розвантаження небезпечних вантажів у пакованнях, малих контейнерах, переносних цистернах з транспортного засобу чи контейнера або вивантаження контейнера, контейнера для масових вантажів, переносної цистерни (у тому числі контейнера-цистерни, знімної цистерни), багатоелементного газового контейнера з транспортного засобу, або спорожнює від небезпечного вантажу цистерну (автоцистерну, знімну цистерну, переносну цистерну або контейнер-цистерну), транспортний засіб-батарею, змішувально-зарядну машину, багатоелементний газовий контейнер, вантажний танк, транспортний засіб, контейнер для перевезення вантажів навалом/насипом, або вивантажує транспортний засіб чи вагон із судна;

оператор контейнера, контейнера-цистерни, переносної цистерни – юридична або фізична особа, на ім’я якої зареєстровано контейнер, контейнер-цистерну, переносну цистерну та яка відповідно до законодавства забезпечує їх технічний нагляд або перевірку;

оператор приймальної споруди – юридична або фізична особа, яка здійснює приймання наливних вантажів у берегові споруди (резервуари) для тимчасового зберігання;

уповноважений з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів – особа, яка має дійсне свідоцтво про підготовку установленого зразка, що підтверджує володіння спеціальними знаннями з питань перевезення небезпечних вантажів, призначена та виконує функції із запобігання виникненню небезпеки для людей, майна чи довкілля, пов’язаної з перевезенням небезпечних вантажів, та яка відповідно до міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів залежно від виду транспорту є консультантом або радником;

експерт з перевезення небезпечних вантажів – особа, призначена перевізником із складу судноводіїв судна внутрішнього плавання та зазначена в документах, що знаходяться на борту цього судна, яка має дійсне свідоцтво про підготовку установленого зразка, що підтверджує володіння спеціальними знаннями з питань перевезення небезпечних вантажів».

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий – п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами двадцять другим – двадцять п’ятим;

абзаци двадцять другий та двадцять третій викласти в такій редакції:

«перевезення небезпечних вантажів – переміщення небезпечних вантажів від місця їх виготовлення чи зберігання до місця призначення, що включає зупинки, необхідні відповідно до умов перевезення, та будь-яке перебування небезпечних вантажів у транспортних засобах, цистернах і контейнерах, необхідне відповідно до умов перевезення, до, під час чи після їх переміщення, а також проміжне тимчасове зберігання небезпечних вантажів з метою зміни виду транспорту або транспортних засобів (перевантаження) (за умови наявності перевізних документів, у яких зазначені місце відправлення та місце одержання небезпечного вантажу, та під час такого тимчасового зберігання не здійснювалося відкривання паковань, цистерн і контейнерів, крім для здійснення заходів державного контролю (нагляду) за організацією безпечного перевезення небезпечних вантажів відповідно до законодавства);

місця зберігання небезпечних вантажів – спеціально облаштовані місця, майданчики, складські приміщення та споруди, де зберігаються прийняті до, під час та після перевезення небезпечні вантажі»;

3) статтю 2 викласти в такій редакції:

«Стаття 2. Законодавство з питань перевезення небезпечних вантажів

Відносини у сфері перевезення небезпечних вантажів регулюються цим Законом, Повітряним кодексом України, Кодексом торговельного мореплавства України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про транспорт», міжнародними договорами України з питань перевезення небезпечних вантажів, іншими законами та нормативно-правовими актами України»;

4) у статті 3:

абзац третій частини першої викласти в такій редакції:

«виконання робіт і надання послуг з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні»;

доповнити новою частиною другою такого змісту:

«Дія цього Закону не поширюється на перевезення небезпечних вантажів:

які здійснюються тільки в межах території підприємств, установ та організацій, де ці вантажі виготовляються або утворюються, використовуються або захороняються;

фізичними особами, коли такі вантажі упаковані для роздрібного продажу та призначені для їх особистого споживання, використання в побуті, дозвілля або спорту, за умови, що вжито всіх належних заходів для забезпечення безпеки такого перевезення небезпечних вантажів та дотримано встановлених вимог щодо обмеження їх кількості;

транспортними засобами, що належать або знаходяться під відповідальністю Збройних Сил України;

які здійснюються з метою проведення аварійно-рятувальних робіт та інших невідкладних робіт – робіт щодо рятування людей, майна або захисту навколишнього природнього середовища, за умови, що вжито всіх належних заходів для забезпечення безпеки такого перевезення небезпечних вантажів та про його здійснення повідомлено компетентний орган з перевезення небезпечних вантажів, та інших невідкладних робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема на перевезення, що здійснюються з метою збирання небезпечних вантажів, небезпечних або забруднюючих речовин та переміщення їх до найближчого належного безпечного місця, за умови, що вжито всіх належних заходів для забезпечення безпеки такого перевезення небезпечних вантажів;

у інших передбачених законом та міжнародними договорами України з питань перевезення небезпечних вантажів випадках»;

5) у статті 4:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«установлення прав, обов’язків і відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів та інших учасників перевезення небезпечних вантажів, уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, експертів з перевезення небезпечних вантажів»;

6) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:

«Стаття 6. Оцінка відповідності та ліцензування у сфері перевезення небезпечних вантажів

Оцінка відповідності транспортних засобів, контейнерів, цистерн, паковань (тари), призначених для перевезення небезпечних вантажів, здійснюється відповідно до законодавства України.

Ліцензування діяльності з перевезення небезпечних вантажів здійснюється відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Стаття 7. Права та обов’язки відправника у сфері перевезення небезпечних вантажів

Відправник небезпечних вантажів має право на:

одержання у встановленому порядку достовірної інформації про продукцію або відходи, які належать до небезпечних вантажів і подаються ними до перевезення;

проведення технічної перевірки (огляду) транспортного засобу та його обладнання, що подається до перевезення, одержання підтверджуючих документів щодо технічної перевірки (огляду) цього транспортного засобу, передбачену законодавством, а також документів на членів екіпажу транспортного засобу та документів на вантаж, у разі якщо такі документи готуються іншими учасниками перевезення небезпечних вантажів;

передачу небезпечного вантажу перевізнику для перевезення його відповідно до встановленого порядку;

перевезення небезпечного вантажу, поданого для перевезення, у визначений договором (нормативно-правовим актом) строк;

відшкодування збитків, що виникли внаслідок втрати чи пошкодження небезпечного вантажу або безпідставної відмови перевізника від прийняття небезпечного вантажу до перевезення.

Відправник небезпечних вантажів зобов’язаний:

здійснювати заходи щодо фізичного захисту, охорони і безпеки небезпечних вантажів до передачі їх перевізнику;

надавати перевізнику необхідні документи з достовірною інформацією про небезпечний вантаж;

забезпечувати підготовку небезпечного вантажу до відправлення, подавати перевізнику небезпечний вантаж у відповідному пакованні (тарі, крупногабаритній тарі, контейнерах середньої вантажопідйомності для масових вантажів), контейнері, цистерні, транспортному засобі;

виконувати вимоги щодо способу відправлення та обмежень на відправлення небезпечного вантажу;

забезпечувати розміщення та кріплення небезпечного вантажу у контейнері, на транспортному засобі відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати у певних випадках фізичний захист, охорону і супроводження небезпечного вантажу під час перевезення;

забезпечувати проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів працівників, обов’язки яких пов’язані з відправленням небезпечних вантажів, здійсненням вантажних та/або інших операцій з небезпечними вантажами, та облік такого навчання, а також медичного огляду цих працівників;

забезпечувати складання та зберігання щорічного звіту про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

надавати необхідну інформацію про відправлення небезпечних вантажів іншим суб’єктам перевезення небезпечних вантажів, а також в установленому законодавством порядку інформацію про аварії та інші небезпечні події, що сталися під час відправлення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та/або інших операцій з небезпечними вантажами органам, зазначеним у статті 13 цього Закону відповідно до їх компетенції, та за їх вимогою щорічний звіт про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

здійснювати в установленому законодавством порядку страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

призначити уповноваженого(-их) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог статті 92 цього Закону;

виконувати інші обов’язки передбачені законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів»;

7) частину другу статті 8 викласти в такій редакції:

«Перевізник небезпечних вантажів зобов’язаний:

приймати небезпечні вантажі до перевезення, якщо вантаж і документи на нього відповідають встановленим вимогам;

перевіряти чи розміщено та закріплено небезпечний вантаж на транспортному засобі відповідно до вимог законодавства;

забезпечувати перевезення небезпечних вантажів у встановленому законодавством порядку визначеними транспортними засобами, а у разі перевезення небезпечних вантажів у цистернах (автоцистернах, вагонах-цистернах, знімних цистернах, контейнер-цистернах, переносних цистернах, знімних кузовах-цистернах) – транспортними засобами, що відповідають вимогам законодавства та пройшли своєчасно технічну перевірку (огляд) передбачену законодавством;

у разі перевезення небезпечних вантажів морським чи внутрішнім водним транспортом забезпечувати перевезення таких вантажів на судні, що має дійсне свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, видане відповідно до законодавства, та надати судноводію необхідні письмові інструкції (на випадок аварії або надзвичайної ситуації);

у разі перевезення небезпечних вантажів повітряним транспортом забезпечувати перевезення таких вантажів повітряним судном, що має дійсний сертифікат льотної придатності екземпляра цивільного повітряного судна, видане відповідно до законодавства, та надати командиру повітряного судна необхідну письмову інформацію (на випадок аварії або надзвичайної ситуації);

у разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів забезпечити відповідно до законодавства своєчасну перевірку цистерн, установлених на транспортних засобах, перевірку технічного стану спеціалізованих транспортних засобів для таких перевезень та отримання свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення визначених небезпечних вантажів, погодити у встановлених законодавством випадках та дотримуватися маршрутів руху транспортних засобів, забезпечити членів екіпажу необхідними письмовими інструкціями (на випадок аварії або надзвичайної ситуації), додержуватися безпечних умов руху та постійно контролювати стан транспортного засобу і небезпечного вантажу під час перевезення;

перевозити у встановлений строк небезпечний вантаж та передавати його одержувачу;

забезпечувати належне зберігання небезпечного вантажу;

у відповідних випадках здійснювати заходи фізичного захисту і охороняти небезпечний вантаж;

забезпечувати проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів працівників, обов’язки яких пов’язані з перевезенням небезпечних вантажів, та облік такого навчання, а також медичного огляду цих працівників, в разі дорожнього перевезення забезпечувати одержання водіями транспортних засобів свідоцтва установленого зразка про підготовку з питань перевезення небезпечних вантажів, після проходження ними спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів і складання відповідного іспиту у встановленому законодавством порядку;

забезпечувати складання та зберігання щорічного звіту про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

надавати необхідну інформацію про перевезення небезпечних вантажів іншим суб’єктам перевезення небезпечних вантажів, а також в установленому законодавством порядку інформацію про аварії та інші небезпечні події, що сталися під час перевезення небезпечних вантажів, органам, зазначеним у статті 13 цього Закону відповідно до їх компетенції, та за їх вимогою щорічний звіт про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

здійснювати в установленому законодавством порядку обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

призначити уповноваженого(-их) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог статті 92 цього Закону, а в разі перевезення внутрішнім водним транспортом, крім зазначеного, – експерта з перевезення небезпечних вантажів;

виконувати інші обов’язки передбачені законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів»;

8) частину другу статті 9 викласти в такій редакції:

«Одержувач небезпечних вантажів зобов’язаний:

своєчасно прийняти небезпечний вантаж, що надійшов на його адресу, та документи на нього;

здійснювати заходи щодо збереження та забезпечення безпеки небезпечних вантажів;

забезпечувати проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів працівників, обов’язки яких пов’язані з одержанням (прийманням) і зберіганням небезпечних вантажів, здійсненням вантажних операцій з небезпечними вантажами, та облік такого навчання, а також медичного огляду цих працівників;

забезпечувати складання та зберігання щорічного звіту про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

надавати необхідну інформацію про одержання (приймання) і зберігання небезпечних вантажів іншим суб’єктам перевезення небезпечних вантажів, а також в установленому законодавством порядку інформацію про аварії та інші небезпечні події, що сталися під час одержання (приймання) і зберігання небезпечних вантажів, здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами, органам, зазначеним у статті 13 цього Закону відповідно до їх компетенції, та за їх вимогою щорічний звіт про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

здійснювати в установленому законодавством порядку страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

відшкодовувати витрати та збитки, заподіяні внаслідок несвоєчасного прийняття небезпечних вантажів і порушення ним законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів;

забезпечувати виконання заходів з очищення та у необхідних випадках знезараження транспортних засобів, цистерн або контейнерів, паковань і зняття з них марковання після повного розвантаження і очищення;

призначити уповноваженого(-их) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог статті 92 цього Закону;

виконувати інші обов’язки передбачені законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів»;

9) розділ ІІ доповнити статтями 91 та 92 такого змісту:

«Стаття 91. Права та обов’язки інших учасників перевезення небезпечних вантажів

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів мають право:

на одержання достовірної інформації про небезпечні вантажі та транспортний засіб, контейнер, цистерну, паковання, що використовується для перевезення небезпечного вантажу;

на проведення передбаченої законодавством перевірки небезпечного вантажу та документів до нього;

не починати виконання обов’язків до отримання всіх необхідних документів щодо властивостей небезпечного вантажу, умов його перевезення, здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами, їх тимчасового зберігання та дій в надзвичайних ситуаціях.

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів зобов’язані:

забезпечувати спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів працівників, обов’язки яких пов’язані зі здійсненням вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами, відповідно до виконуваних ними функцій та обов’язків, а також облік такого навчання. У разі перевезення небезпечних вантажів різними видами транспорту працівники повинні знати вимоги з питань перевезення небезпечних вантажів тими видами транспорту, якими здійснюються перевезення таких вантажів;

забезпечувати складання та зберігання в електронній або паперовій формі щорічного звіту про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

надавати в електронній або паперовій формі інформацію про здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами суб’єктам перевезення небезпечних вантажів, а також в установленому законодавством порядку інформацію про аварії та інші небезпечні події, що сталися під час здійснення вантажних або інших операцій з небезпечними вантажами, органам, зазначеним у статті 13 цього Закону відповідно до їх компетенції, та за їх вимогою щорічний звіт про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

призначити уповноваженого(-их) з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до вимог статті 92 цього Закону.

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів зобов’язані здійснювати вантажні та інші операції з небезпечними вантажами з дотриманням вимог стосовно:

технічно справного стану транспортного засобу, контейнера, цистерни, паковання для перевезення небезпечних вантажів, відповідності їх конструкції, обладнання, випробування та марковання;

відповідності нанесених на паковання, контейнери, цистерни, транспортні засоби знаків небезпеки, попереджувальних знаків властивостям небезпечних вантажів, що перевозяться;

умов пакування та умов сумісного пакування;

умов наповнення транспортних засобів, цистерн і контейнерів навалочними та наливними вантажами, розміщення небезпечних вантажів у суміжних відсіках цистерн та очищення зовнішніх поверхонь транспортних засобів, цистерн і контейнерів після їх наповнення;

умов розділення несумісних небезпечних вантажів при розміщенні в контейнері, цистерні, транспортному засобі, встановлених законодавством, а також вимог до розділення продуктів харчування, інших предметів споживання та кормів для тварин від небезпечних вантажів;

недопущення здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами та їх тимчасового зберігання у разі пошкодження паковань, контейнера, цистерни, транспортного засобу, які можуть становити небезпеку під час здійснення вантажних операцій з небезпечними вантажами та їх тимчасового зберігання;

забезпечення виконання заходів з очищення та в необхідних випадках знезараження транспортних засобів, цистерн, контейнерів, паковань і зняття з них марковання після повного розвантаження і очищення.

Інші учасники перевезення небезпечних вантажів, залежно від того, яку діяльність вони здійснюють (як пакувальник, маркувальник, відповідальний за наповнення, навантажувач, розвантажувач, оператор контейнера, контейнера-цистерни, переносної цистерни або оператор приймальної споруди), можуть мати інші права та зобов’язані виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства та міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів.

Стаття 92. Уповноважений з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, експерт з перевезення небезпечних вантажів

Суб’єкти перевезення небезпечних вантажів, інші учасники перевезення небезпечних вантажів (пакувальник, відповідальний за наповнення, навантажувач, розвантажувач) на автомобільному, залізничному, внутрішньому водному транспорті призначають одного або декілька уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів.

На уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів відповідно до видів діяльності суб’єкта перевезення небезпечних вантажів, інших учасників перевезення небезпечних вантажів покладаються такі обов’язки:

моніторинг (спостереження) за дотриманням на підприємстві, установі, організації вимог щодо перевезення небезпечних вантажів, у тому числі за:

процедурами, що забезпечують дотримання вимог стосовно ідентифікації небезпечних вантажів, що перевозяться;

практикою обліку при закупівлі транспортних засобів будь-яких особливих вимог, обумовлених характером небезпечних вантажів, що перевозяться;

процедурами перевірки обладнання, що використовується для перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами;

забезпеченням належної підготовки (проходження спеціального навчання) з питань перевезення небезпечних вантажів відповідних працівників підприємства, установи, організації та веденням обліку такої підготовки;

реагуванням на надзвичайні ситуації та забезпеченням ліквідації їх наслідків у разі будь-якої аварії або іншої небезпечної події, здатних завдати шкоди безпеці під час перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами;

розслідуванням обставин аварій та інших небезпечних подій, що сталися під час перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами, та у разі необхідності складанням відповідних звітів (актів розслідування);

вжиттям необхідних заходів для уникнення повторення таких аварій або інших небезпечних подій;

виконанням норм та особливих вимог, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, під час вибору й використання послуг субпідрядників або третіх сторін;

наявністю у працівників підприємства, установи, організації, які виконують обов’язки з відправлення, перевезення, одержання небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами відповідних докладних правил виконання операцій та інструкцій;

вжиттям заходів щодо інформування працівників підприємства, установи, організації про види небезпек, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, здійсненням вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами;

застосуванням процедур перевірки наявності в або на транспортних засобах необхідних документів та обладнання для забезпечення безпеки та їх відповідності вимогам законодавства;

застосуванням процедур перевірки для забезпечення дотримання вимог щодо пакування, наповнення, завантаження або розвантаження небезпечних вантажів;

наявністю плану дій в надзвичайних ситуаціях;

консультування керівництва та працівників підприємства, установи, організації щодо перевезення небезпечних вантажів;

складання щорічного звіту про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні;

інші обов’язки, передбачені законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів.

Щорічний звіт про діяльність з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами при їх перевезенні, який складається уповноваженим з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів не пізніше шести місяців після звітного періоду, має зберігатися протягом не менше ніж 5 років з дати його складання, надаватися в електронній або паперовій формі на вимогу органів, зазначених у статті 13 цього Закону, відповідно до їх компетенції, та містити відповідну інформацію про діяльність за звітний період, в тому числі про:

види небезпечних вантажів, яких стосувалась діяльність, поділені на класи та види транспорту;

участь у перевезенні вантажів підвищеної небезпеки;

кількість небезпечних вантажів, яких стосувалась діяльність, поділених на чотири категорії: до 5 тонн, від 5 до 50 тонн, від 50 до 1000 тонн, більше 1000 тонн;

кількість та характер аварій та інших небезпечних подій з небезпечними вантажами, для яких було складено звіт (акт розслідування) про аварію або іншу небезпечну подію під час відправлення, перевезення, одержання небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами;

інші відомості, необхідні для аналізу стану безпеки перевезень небезпечних вантажів.

Уповноваженим з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів може бути керівник або працівник з іншими обов’язками на підприємстві, установі, організації, або фізична особа, яка не є безпосереднім працівником підприємства, установи, організації та призначена на умовах договору відповідно до законодавства, за умови виконання цією особою зазначених у цій статті обов’язків.

Уповноважений з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів може не призначатися, якщо діяльність суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, інших учасників перевезення небезпечних вантажів щодо перевезення небезпечних вантажів та пов’язаних з ним операцій з пакування, наповнення, завантаження або розвантаження здійснюється в обсягах і за умов, визначених міжнародними договорами України з питань перевезення небезпечних вантажів.

Під час перевезення небезпечних вантажів внутрішнім водним транспортом відповідальний судноводій на судні повинен одночасно бути експертом з перевезення небезпечних вантажів. Перевізник повинен прийняти рішення, хто із судноводіїв у складі екіпажу судна є відповідальним судноводієм і зазначити це у документах, що знаходяться на борту судна. У разі відсутності такого рішення (призначення) зазначена вимога застосовується до кожного судноводія на судні.

Експерт з перевезення небезпечних вантажів зобов’язаний здійснювати моніторинг (спостереження) на судні за:

інформуванням екіпажу про види небезпек, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, щодо наповнення, завантаження або розвантаження, а також щодо заходів безпеки під час усіх суднових операцій для забезпечення їхньої власної безпеки, загальної безпеки і захисту довкілля, а також щодо обмеження можливих наслідків аварії або іншої небезпечної події;

судновим обладнанням, що використовується для перевезення або для операцій наповнювання, завантаження або розвантаження небезпечних вантажів, а також процедурами перевірки такого обладнання;

обладнанням, приладами, якими має забезпечуватися судно відповідно до властивостей небезпечного вантажу, та наявністю відповідних для них документів;

процедурами, що забезпечують дотримання вимог стосовно ідентифікації небезпечних вантажів і перевірки інформації про вантаж, що перевозиться;

підготовкою суднових приміщень для завантаження;

виконанням вимог щодо наповнювання, завантаження або розвантаження, а також розміщення та кріплення небезпечних вантажів на судні;

дотриманням вимог щодо перевезення небезпечних вантажів і ведення обліку операцій з ними із зазначенням дати контролю, відомостей про проконтрольованих осіб і найменування операцій, за якими здійснювався моніторинг (спостереження);

процедурами дегазації та проведення усіх вимірювань, встановлених правилами перевезення небезпечних вантажів;

застосуванням належних екстрених процедур у разі будь-якої аварії або іншої небезпечної події, здатних завдати шкоди безпеці, під час перевезення, наповнювання, завантаження або розвантаження небезпечних вантажів;

наявністю плану дій в надзвичайних ситуаціях.

Уповноважений з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів повинен мати дійсне свідоцтво про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, а експерт з перевезення небезпечних вантажів – дійсне свідоцтво про підготовку експерта з перевезення небезпечних вантажів. Зазначені свідоцтва про підготовку видаються після проходження спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів (відповідно до виду транспорту, якого стосуються обов’язки) та успішного складання іспиту в установленому законодавством порядку.

Інформація про видані свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку експерта з перевезення небезпечних вантажів вноситься в електронну базу даних про осіб, які пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів та отримали відповідне свідоцтво про підготовку. Порядок ведення електронної бази даних про осіб, які пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів та отримали відповідне свідоцтво про підготовку, встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, спільно з Міністерством внутрішніх справ України»;

10) у статті 11:

абзац четвертий викласти в такій редакції:

«затвердження порядку проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів»;

після абзацу п’ятого доповнити новими абзацами шостим-восьмим такого змісту:

«затвердження порядку видачі (продовження) та оформлення, відмови у видачі (продовженні) свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

затвердження порядку погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

затвердження порядку видачі свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку експерта з перевезення небезпечних вантажів».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом дев’ятим;

11) статті 13 та 14 викласти в такій редакції:

«Стаття 13. Спеціально уповноважені органи виконавчої влади у сфері перевезення небезпечних вантажів

Спеціально уповноваженими органами у сфері перевезення небезпечних вантажів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у сферах морського, внутрішнього водного транспорту, в галузі цивільної авіації, та інші органи виконавчої влади, зазначені у статтях 15 і 16 цього Закону, відповідно до їх компетенції.

Стаття 14. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері перевезення небезпечних вантажів

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері транспорту, у сфері перевезення небезпечних вантажів (компетентного органу України з перевезення небезпечних вантажів) належить:

нормативно-правове регулювання з питань перевезення небезпечних вантажів, у тому числі затвердження правил перевезення небезпечних вантажів на відповідних видах транспорту та нормативно-правових актів щодо організації та проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, моніторингу за проведенням такої перевірки та уповноваження суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, впровадження та організації проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів, моніторингу за проведенням спеціального навчання та за проведенням перевірки знань (іспитів) з питань перевезення небезпечних вантажів, підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення, а також погодження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів;

забезпечення організації проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів і здійснення в установленому законодавством порядку моніторингу за проведенням такої перевірки, додержанням законодавства із зазначених питань;

уповноваження в установленому законодавством порядку суб’єктів господарювання на проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів;

впровадження та організація проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів, здійснення в установленому законодавством порядку моніторингу за проведенням такого спеціального навчання та за проведенням перевірки знань (іспитів) з питань перевезення небезпечних вантажів (крім стосовно водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами), за додержанням законодавства із зазначених питань;

затвердження порядку моніторингу за проведенням спеціального навчання та за проведенням перевірки знань (іспитів) з питань перевезення небезпечних вантажів, за додержанням законодавства із зазначених питань;

визначення центрів спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів та органів, уповноважених проводити перевірку знань з питань перевезення небезпечних вантажів (крім органів, уповноважених проводити перевірку знань з питань перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами) у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

забезпечення ведення в установленому законодавством порядку електронної бази даних про осіб, які пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів та отримали відповідне свідоцтво про підготовку;

затвердження порядку підготовки та подання інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення;

затвердження порядку визначення спеціалізованих організацій, що здійснюють підготовку інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення;

визначення в установленому законодавством порядку спеціалізованих організацій, що здійснюють підготовку інформації про вантаж для його безпечного морського перевезення;

визначення тимчасових відступів щодо умов перевезення небезпечних вантажів відповідно до міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів;

прийняття в установленому законодавством порядку рішень про умови перевезення небезпечних вантажів відповідним видом транспорту відповідно до статті 18 цього Закону (крім дорожнього перевезення небезпечних вантажів, умови здійснення яких погоджуються з уповноваженими органами Національної поліції України), якщо такі умови не передбачені відповідними нормативно-правовими актами або у разі здійснення перевезення з відступами від зазначених умов;

затвердження порядку визначення суб’єктів господарювання на проведення класифікації та ідентифікації небезпечних вантажів, випробувань паковань (тари), контейнерів для навалочних вантажів;

визначення в установленому законодавством порядку суб’єктів господарювання на проведення класифікації та ідентифікації небезпечних вантажів, випробувань паковань (тари), контейнерів для навалочних вантажів;

розроблення порядку видачі та оформлення свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів;

розроблення порядку погодження та оформлення маршруту руху транспортних засобів під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

інформування через Міністерство закордонних справ України Комітету експертів ООН з перевезення небезпечних вантажів про результати класифікації небезпечних вантажів в Україні, які раніше не були визнані небезпечними, та про зміни у класифікації небезпечних вантажів;

здійснення міжнародного співробітництва у сфері перевезення небезпечних вантажів»;

12) статтю 141 виключити;

13) у статті 15:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1) у галузі промислової політики:

участь у визначенні умов безпечного перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що виникли у процесі їх перевезення;

визначення порядку перевезення окремих вантажів, які віднесено до його компетенції відповідно до нормативно-правових актів»;

абзац другий пункту 3 викласти в такій редакції:

«розробка та затвердження нормативів і правил екологічної та радіаційної безпеки, захисту здоров’я людей та санітарно-епідемічного благополуччя населення під час перевезення небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій, що сталися під час їх перевезення, здійснення нагляду і контролю за виконанням цих нормативів і правил»;

доповнити новим пунктом 4 такого змісту:

«4) у сфері оборони:

реалізація в межах компетенції державного регулювання у сфері перевезення небезпечних вантажів у Збройних Силах України;

забезпечення допуску транспортних засобів Збройних Сил України до перевезення небезпечних вантажів;

розробка та затвердження порядку дорожнього перевезення небезпечних вантажів транспортними засобами Збройних Сил України»;

14) статтю 16 викласти в такій редакції:

«Стаття 16. Компетенція Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів

До компетенції Міністерства внутрішніх справ України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить:

участь у розробленні нормативно-правових актів з питань дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

впровадження та організація проведення спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами, а також здійснення в установленому законодавством порядку моніторингу за проведенням такого спеціального навчання;

приймання іспитів і видача відповідних свідоцтв установленого зразка про підготовку з перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

участь в забезпеченні організації проведення перевірки цистерн для перевезення небезпечних вантажів, установлених на колісних транспортних засобах (автоцистерн та цистерн, що є частиною змішувально-зарядних машин), та у здійсненні моніторингу за проведенням такої перевірки;

участь в забезпеченні наповнення електронної бази даних про осіб, які пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів та отримали відповідні свідоцтва про підготовку з перевезення небезпечних вантажів водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами;

видача свідоцтв про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

До компетенції Національної поліції України у сфері дорожнього перевезення небезпечних вантажів належить:

контроль за безпекою дорожнього руху під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, додержанням законодавства із зазначених питань;

оформлення та видача погоджень маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України»;

15) абзац другий статті 17 викласти в такій редакції:

«виконання загальнодержавних програм забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів, розроблення та виконання місцевих програм забезпечення безпеки перевезення небезпечних вантажів»;

16) статті 18 та 19 викласти в такій редакції:

«Стаття 18. Умови перевезення небезпечних вантажів

Умови перевезення небезпечних вантажів визначаються законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів, нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність транспорту.

У разі відсутності умов перевезення небезпечних вантажів або здійснення перевезення з відступами від таких умов небезпечний вантаж допускається до перевезення на умовах, встановлених за рішенням органів, зазначених у статтях 13, 15 та 16 цього Закону, відповідно до їх компетенції, що приймається з урахуванням міжнародних договорів України.

Стаття 19. Вимоги до транспортних засобів, якими перевозяться небезпечні вантажі

Транспортні засоби, якими перевозяться небезпечні вантажі, повинні відповідати вимогам законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, безпеки, охорони праці та екології, Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», а також в установлених законодавством випадках пройти технічну перевірку (огляд) транспортного засобу, мати відповідне марковання, додаткове обладнання. У разі дорожнього перевезення небезпечних вантажів повинно бути свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, у разі перевезення морським чи внутрішнім водним транспортом – свідоцтво про відповідність спеціальним вимогам для суден, що перевозять небезпечні вантажі, у разі перевезення повітряним транспортом – сертифікат льотної придатності екземпляра цивільного повітряного судна, видані відповідно до законодавства.

У разі невідповідності транспортних засобів вимогам законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів вони допускаються до перевезення небезпечних вантажів територією України на умовах, встановлених за рішенням органів, зазначених у статтях 13, 15 та 16 цього Закону, відповідно до їх компетенції, що приймається з урахуванням міжнародних договорів України»;

17) розділ IV доповнити статтями 201 та 202 такого змісту:

«Стаття 201 Видача (продовження), відмова у видачі (продовженні) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів

Видача (продовження), відмова у видачі (продовженні) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів (далі - Свідоцтво) здійснюється відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в установленому Кабінетом Міністрів України порядку з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.

Свідоцтво видається або продовжується територіальним органом з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України за власним вибором власника транспортного засобу, перевізника або уповноваженої ним особи незалежно від місця реєстрації транспортного засобу у разі відповідності конструкції спеціалізованого транспортного засобу для перевезення небезпечних вантажів вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

За оформлення Свідоцтва справляється плата, розмір якої визначається відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

Для отримання/продовження Свідоцтва власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до територіального органу з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України укомплектовані відповідно до призначення транспортні засоби, а також такі документи:

1) заяву на видачу (продовження) свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України;

2) інформацію щодо свідоцтва, яке відповідає вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії), та його копію;

3) на кожний транспортний засіб додатково:

копію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу;

копію протоколу перевірки технічного стану транспортного засобу, виданого суб’єктом проведення обов’язкового технічного контролю транспортних засобів, який внесений до реєстру суб’єктів проведення обов’язкового технічного контролю Міністерства внутрішніх справ.

Для транспортних засобів з відомчою реєстрацією, інформація про які відсутня в Єдиному державному реєстрі Міністерства внутрішніх справ (Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України), надається копія документа про перевірку технічного стану транспортного засобу в установленому порядку;

у разі якщо транспортний засіб має вбудовані цистерни (крім змішувально-зарядних машин з цистернами місткістю менше ніж 1000 л), - копію дійсного свідоцтва про первинну, проміжну, періодичну та позапланову перевірку цистерни, виданого перевіряючим органом;

свідоцтво (у разі його продовження або заміни);

платіжний документ (квитанція), який засвідчує оплату вартості бланка Свідоцтва та адміністративної послуги з оформлення Свідоцтва.

Перевірка придатності конструкції транспортного засобу вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів та оформлення Свідоцтва здійснюється посадовою особою територіального органу з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України, яка пройшла спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів щодо допущення транспортних засобів до такого перевезення, шляхом візуального та технічного огляду.

За результатами перевірки посадова особа територіального органу з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України видає/продовжує засвідчене підписом та печаткою Свідоцтво. Свідоцтво видається/продовжується власникові транспортного засобу, перевізнику або уповноваженій ним особі не пізніше десяти робочих днів після реєстрації заяви у територіальному органі з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України.

Підстави для відмови у видачі/продовженні Свідоцтва:

1) подання власником транспортного засобу, перевізником або його уповноваженим представником не в повному обсязі або прострочених документів, згідно із встановленим вичерпним переліком;

2) виявлення в поданих документах недостовірних відомостей (невідповідність транспортного засобу даним, що зазначені у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, протоколі перевірки технічного стану транспортного засобу тощо);

3) невідповідність конструкції та/або спеціального обладнання транспортного засобу вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів.

Відмова у видачі Свідоцтва за підставами, не передбаченим цим Законом, не допускається.

У разі виявлення порушення вимог, установлених до конструкції та/або комплектації транспортного засобу предметами спеціального обладнання, транспортний засіб після усунення виявлених недоліків може повторно подаватися на перевірку до територіального органу з надання сервісних послуг Міністерства внутрішніх справ України.

Під час проведення повторної перевірки інспектуються елементи конструкції транспортного засобу та (або) предмети спеціального обладнання, що не відповідали встановленим вимогам або були відсутніми під час проведення попередньої перевірки.

Стаття 202. Погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів

Погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів здійснюється відповідно до Законів України «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», в установленому Кабінетом Міністрів України порядку з урахуванням особливостей, визначених у цій статті.

 Перевезення небезпечних вантажів, які згідно з вимогами Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів належать до вантажів підвищеної небезпеки, територією України здійснюються за наявності погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів, виданого Національною поліцією України через центри надання адміністративних послуг відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги».

За оформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів справляється плата, розмір якої визначається законодавством у сфері надання адміністративних послуг.

Для отримання погодження та оформлення маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів власник транспортного засобу, перевізник або уповноважена ним особа подає до підрозділів Національної поліції України такі документи:

1) заяву (у заяві зазначаються маршрут руху, місцезнаходження і телефони відправника, перевізника та одержувача небезпечного вантажу, відомості про транспортні засоби, кількість небезпечного вантажу, строк перевезення та прізвище уповноваженого (відповідальної за перевезення особи));

2) інформацію щодо свідоцтва, яке відповідає вимогам Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів про підготовку водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі (номер, ким видане, дата видачі, строк дії);

3) інформацію щодо свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, якщо таке свідоцтво передбачено вимогами Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів;

4) інформацію щодо свідоцтва про підготовку уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів автомобільними дорогами (номер, ким видане, дата видачі, строк дії) та копію наказу (договору) щодо його призначення;

5) інформацію про чинний договір обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;

6) у разі перевезення вибухових матеріалів і речовин, бойових припасів до вогнепальної зброї - інформацію про дозвіл на перевезення вибухових матеріалів і речовин або бойових припасів до вогнепальної зброї, виданий поліцією;

7) інформацію про документ, що підтверджує повноваження уповноваженої особи, у разі подання заяви представником перевізника;

8) копію квитанції щодо оплати адміністративної послуги за оформлення погодження.

Переоформлення, видача дубліката та анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів здійснюються на безоплатній основі.

Рішення про видачу або відмову у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів приймається підрозділами Національної поліції України та видаються перевізнику або уповноваженій ним особі через центри надання адміністративних послуг в десятиденний строк з дати подання заяви.

Підставами для відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) подання перевізником або уповноваженою ним особою не в повному обсязі або прострочених документів, необхідних для одержання погодження;

2) виявлення в документах, поданих перевізником, недостовірних відомостей.

Відмова у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів за підставами, не передбаченим цим Законом, не допускається.

У разі відмови у видачі погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів плата за його оформлення повертається.

Підставами для переоформлення погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) зміна найменування перевізника, а в разі, якщо перевізником є фізична особа – підприємець, – прізвища, імені, по батькові;

2) зміна місцезнаходження перевізника;

3) зміни в маршруті руху транспортного засобу, що перевозить небезпечний вантаж;

4) заміна транспортного засобу або водія, що здійснює перевезення небезпечного вантажу.

Підставою для видачі дубліката погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є його втрата або пошкодження.

Підставами для анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів є:

1) звернення перевізника із заявою про анулювання погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів;

2) припинення юридичної особи перевізника;

3) припинення підприємницької діяльності фізичною особою – підприємцем;

4) установлення факту зазначення в заяві та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

5) настання надзвичайної ситуації (несприятливі погодні умови, землетруси, дорожньо-транспортні пригоди, техногенні аварії, страйки, здійснення виробничої діяльності на вулично-дорожній мережі тощо), що створює загрозу безпеці дорожнього руху за маршрутом руху, визначеним у погодженні.

Строк дії погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів не має перевищувати терміну дії свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів, чинного договору обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів та свідоцтва про підготовку водія транспортного засобу з питань перевезення небезпечних вантажів»;

18) статтю 25 викласти в такій редакції:

«Стаття 25. Відповідальність у сфері перевезення небезпечних вантажів

За порушення законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів до суб’єктів перевезення небезпечних вантажів, інших учасників перевезення небезпечних вантажів (крім повітряного транспорту, на якому відповідальність встановлюється Повітряним кодексом України) застосовуються адміністративно-господарські штрафи за:

порушення правил, норм та умов перевезення небезпечних вантажів відповідним видом транспорту – штраф у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

невідповідність або неналежне підготування небезпечного вантажу до перевезення – штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність або неналежне оформлення перевізних документів, перелік і порядок надання яких встановлений законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів, – штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

допущення до виконання робіт з перевезення небезпечних вантажів, здійснення вантажних та інших операцій з небезпечними вантажами працівників, які не пройшли спеціальне навчання з питань перевезення небезпечних вантажів, або без безпосереднього контролю працівниками, які пройшли таке спеціальне навчання, – штраф у розмірі двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність в уповноваженого з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, експерта з перевезення небезпечних вантажів відповідного свідоцтва про проходження спеціального навчання з питань перевезення небезпечних вантажів - штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

перевезення небезпечних вантажів у паковані (тарі, великогабаритній тарі, контейнері середньої вантажопідйомності для масових вантажів), цистернами (автоцистернами, знімними цистернами, транспортними засобами-батареями, переносними цистернами, контейнерами-цистернами, вагонами-цистернами, вагонами-батареями) та транспортними засобами, які не допущені у встановленому законодавством порядку або не придатні для перевезення відповідних небезпечних вантажів, або вони чи їхнє обладнання не відповідають вимогам законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів – штраф у розмірі від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

відсутність або невідповідність на пакованнях, контейнерах, цистернах, транспортних засобах, якими перевозяться небезпечні вантажі марковання, передбаченого законодавством з питань перевезення небезпечних вантажів – штраф у розмірі від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Випуск (впуск) з (на) території України транспортного засобу, що виконує міжнародне перевезення небезпечних вантажів, на якому здійснено порушення законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів, здійснюється тільки після надання документа щодо сплати штрафу.

При вчиненні однією особою двох або більше правопорушень адміністративно-господарський штраф накладається за кожне правопорушення окремо.

Рішення про накладення адміністративно-господарських штрафів за порушення, зазначені у цій статті, мають право уповноважені посадові особи органів державного нагляду (контролю) у відповідній сфері транспорту. Постанова про застосування адміністративно-господарських штрафів, яка винесена за порушення викладені у цій статті, є виконавчим документом.

Адміністративно-господарські штрафи стягуються відповідно до закону центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), і зараховуються до Державного бюджету України.

Порядок стягнення у вигляді штрафу за порушення, викладені у цій статті, та порядок оскарження постанови по справі про правопорушення визначає Кабінет Міністрів України»;

19) частину першу статті 26 викласти в такій редакції:

«Міжнародні перевезення небезпечних вантажів здійснюються відповідно до цього Закону, міжнародних договорів України з питань перевезення небезпечних вантажів та інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України».

4. У Законі України «Про автомобільний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 32, ст. 273 із наступними змінами):

1) абзац сорок четвертий статті 1 виключити;

2) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:

«Законодавство про автомобільний транспорт складається із цього Закону, законів України «Про транспорт», «Про дорожній рух», «Про перевезення небезпечних вантажів», міжнародних договорів України та інших нормативно-правових актів у сфері автомобільних перевезень»;

3) абзац шостий частини десятої статті 6 викласти в такій редакції:

«контроль та нагляд за дотриманням вимог нормативно-правових актів щодо забезпечення безпеки на автомобільному транспорті та законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів»;

4) абзац восьмий частини другої статті 58 викласти в такій редакції:

«контроль та нагляд за дотриманням законодавства з питань перевезення небезпечних вантажів».

5. Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності, затверджений Законом України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 47, ст. 532 із наступними змінами), доповнити пунктом 97-1 такого змісту:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «97-1. | Свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів | Закон України «Про перевезення небезпечних вантажів». |

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня опублікування цього Закону:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації цього Закону;

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

3. Кабінету Міністрів України щорічно, починаючи з 2022 року, інформувати Верховну Раду України про стан виконання цього Закону.

 Голова
Верховної Ради України