Stanowisko

Zarządu Związku Miast Polskich

**w sprawie zmian w ustawach o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

**i o strażach gminnych**

1. Proponujemy dokonać zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proponujemy brzmienie jak niżej:

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmienia się treść art. 5 w następujący sposób:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, na terenie budowy należy do kierownika budowy lub jeśli taki nie został wyznaczony do kierownika robót budowlanych”

2) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Osoba wymieniona w ust. 2 ma obowiązek wyposażenia wyjazdu z placu budowy na drogę twardą w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym
w instalację do mycia kół i podwozi samochodów oraz ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie tej drogi powstałe w wyniku ruchu pojazdów i maszyn samobieżnych obsługujących plac budowy”

Uzasadnienie

Proponowana nowelizacja ma na celu doprecyzowanie odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów ustawy w obrębie placów budów oraz wprowadza nowe rozwiązanie wzorowane na innych państwach europejskich (np. Niemczech) w zakresie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczaniu dróg przez pojazdy obsługujące place budów oraz przez maszyny samobieżne.

Dotychczas obowiązujący przepis art 5 ust 2 ustawy obarczał obowiązkiem utrzymania czystości
i porządku na terenie budowy jej wykonawcę. W przypadku dużych budów, zwykle siedziba wykonawcy znajduje się z dala od placu budowy, nawet poza granicami kraju, gdzie „po drodze” są jeszcze podwykonawcy, co utrudnia funkcjonariuszom sprawne dotarcie do winowajcy
i wyegzekwowanie przepisów prawa. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego osobą odpowiedzialną za to co się dzieje na placu budowy jest kierownik budowy, zaś w przypadku mniejszych budów jego zadania może wypełniać także kierownik robót budowlanych. Jest on dostępny na miejscu, jego dane i numer telefonu kontaktowego powinny się znajdować na tablicy informacyjnej budowy. W ten sposób skróci się czas reakcji od stwierdzenia nieprawidłowości do ich usunięcia.

Proponowany art. 5 ust. 3a stanowi zupełnie nowe, nieznane w Polsce rozwiązanie, które jednak jest powszechnie od lat stosowane w Europie. Zakłada ono obowiązek wyposażenia placu budowy w instalację do mycia kół i podwozi pojazdów ją obsługujących. Przy czym propozycja nie narzuca korzystania ze specjalistycznych urządzeń (takie są dostępne w wypożyczalniach sprzętu budowlanego), lecz zakłada pełną dowolność w organizacji takiego stanowiska, do wiadra z wodą
i szczotki włącznie, o ile będzie ono skuteczne. Zarówno za wyposażenie placu budowy w taką instalację, jak i za to aby pojazdy nie nawoziły błota z budowy na drogę twardą z powodu jej nieskuteczności lub niestosowania w praktyce odpowiadałby również kierownik budowy/kierownik prac budowlanych.

Dotychczas odpowiedzialność za zanieczyszczenie drogi wynika z art. 91 Kodeksu Wykroczeń
i spoczywa na osobie, która drogę zanieczyściła, czyli w tym przypadku odpowiedzialność ponosi kierowca pojazdu, który „nawiózł” błoto na drogę. Biorąc pod uwagę to, że funkcjonariusze straży miejskich/gminnych nie mają uprawnień do zatrzymywania pojazdów, które zanieczyszczają drogę wyegzekwowanie tego przepisu wymaga prowadzenia długotrwałych czynności wyjaśniających, ustalenia właściciela pojazdu, osoby która w danym czasie i miejscu nim kierowała. Dodatkowo
w obecnych realiach w miastach, gminach jest jednocześnie prowadzonych wiele robót budowlanych i z tego powodu strażnicy nie są w stanie ich „upilnować'. Propozycja spowoduje, że stwierdzone przez strażników czy też policjantów zanieczyszczenie drogi, które pochodzi z placu budowy będzie skutkowało ich natychmiastową, skuteczną reakcją.

1. Proponujemy dokonać zmiany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych. Proponujemy brzmienie jak niżej:

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych wprowadza się następującą zmianę:

1. W artykule 11 ust. 2 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

4) rejestrowania obrazu i głosu przy użyciu przenośnych środków technicznych przebiegu interwencji podejmowanych przez strażników gminnych.

Uzasadnienie

Obecnie coraz częściej strażnicy podczas interwencji są nagrywani przez osoby postronne. Materiały w ten sposób zarejestrowane, nie oddające przebiegu całości interwencji stanowią "pożywkę" dla różnych mediów oraz są publikowane na portalach społecznościowych.  Wyrwane z kontekstu nie zarejestrowane od początku do końca, nie oddające obrazu całego zdarzenia powodują falę „mowy nienawiści”. Sam obraz niejednokrotnie wypacza przebieg interwencji. Osoba dopuszczająca się np. czynnej napaści na strażnika wg. nagrania nie będzie odbierana jako agresywna, lecz ta sama osoba, która używa choćby słów, którymi w wielu przypadkach są obrażani i poniżani strażnicy mogłaby ponieść odpowiedzialność karną. Nagrany obraz z dźwiękiem z przeprowadzenia całości interwencji byłby najobiektywniejszą formą zarejestrowania i udokumentowania zdarzenia.

 Za Zarząd

 *(-) Zygmunt Frankiewicz*

 PREZES ZWIĄZKU

Zduńska Wola, 11 czerwca 2021 r.