## TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL

## Valdek Ritslaid

## TÖÖKAITSE

TARTU 1979

## TARTU RIIKLIK ÜLIKOOL

Valdek Ritslaid

# TÖÖKAITSE 1 

## Töökaitseseadustik

Kolmas, täiendatud ja parandatud trükk

Kinnitatud arstiteaduskonna nôukogus 21. märtsil '1978.


## Eese

T88kaitse on lahutamatu mis tahes kehalisest ja vaimsest t88st. Selle abil vilakee ellu tiht sotaialiatlikule tiniskomalo omast inimese eest hoolitsemise pôhimర̂tet - tagada tema tervise ja tobr8ime sallimine.

Houkogude Lildu Kommunistliku Partei programis (1961) nahti ette nilsaguste abinõude rakendamine ja tobtingimuste loomine, millega saavutatakee tobrigastuste ja kutsohaiguste ulatuslik vahenemine ning nendest vabanemine. HSVL tlemoiukogu poolt 7. oktoobril 1977 vasturoietud HSV Lildu konstitutmiooni \$42 kinniatas FSV Lildu kodanike oiguse tervise kaitsele ning mairas selle oiguae tagamise teedekss ohutustehnika ja toठ́tervishoiu arendamise ja täiustamise, laialdaste profulaktikatirituste korraldamise, samuti keskkonna tervendamise abinờde rakendamise. Eeltooduga on lahti môtestatud konstitutaiooni § 21 "Rilk hoolitseb töolude parandamise ja t88kaitse eest" sisu.

TOÖkaitse sasqutusi NSV Lildus ja edasiarendamist kajasteb 15. juulil 1970 \#SV Liidu Ulemolukogu poolt vastưvóetud WFV Liidu ja liiduvabariikide t8öseadusandluse alused" ning 5. Juulil 1972 Eesti MSV Ulemnotukogu poolt kinnitatud "Eesti ISV t88koodeks".

Hendes pohilistes ja mules toökaitse normatilimaterjalides kohustatakse haldue-, noukogude ja ametiuhinguorganeid kasutame tha triualikumaid vahendeid töbtajate, ja samuti ofpijate kaitemiseka ohtlike ja kahjulike tegurite moju eest, korraldama tobkaitse-eeskirjade ning-nomide opetamist, laiendaras ja süendama ohutustehnika, töötervishoiu, tuletorrje Ja toठkaitse seadusandiuse pöhikisimuate סpetamist hariduealal. Kooak8las sellega kehtestas KSV Liidu KOrgema ja Kesk-
eribariduse Ministeerium Uleliddulise Ametiahingute Kesknôumogu Preaildiumi 18. Juuni 1965. a. otsuse alusel varem noid kilaimail holmanud 8ppeainele "Ohutuatehnika ja tulet8rje alused 1965/66. 8ppeaastast alater uue nimetuse - "P8ökaitge" - ning mâiras kindlake selle 8ppeaine liigestuse. Tb8kaitse koostisosadeks on "WISV Lildu ja lilduvabariikide tobseadusanduae aluaten ja ulalmainitud 1965.a. dokumendi kobseelt seadussatted tolkaitsest, t88terpiahoid, chutustehnika ja
 turea jargitud.

Hitmetes HSVL KOZrgema ja Keakerihariduse Ministeeriumi ning Hariduaala, K8rgemate Koolide ja Teadualike Abutuste qu8tajate Ametiuhingu Keakkomitee otsuates (vilmati ministeeriuni 7. veobruari 1973. a. klakkirjas) nठ̄utakee Oppekurgues mpr8kaiteo ${ }^{\circ}$ 8petamist kogu kehteatatud ajafondi ulatures, laboratoorsete t88de korraldamist, toठikaitse 8petamist eriainetea ja igat liki praktikatel, tobkaitae kiaimuste kesitlesiat kurause- ja diplomitobdes ning -projektides. Houete rakexdanist kontrollis AUtKX veel juunis 1977.

Oppevahend on m8eldud Partu Riikliku Ulikooli uliopilaotele. Teda sobib kseutada ka teiste 8ppeasutuate ठ̂ppetbర日, samiti ettevôtete ning haldusala ja ametiuhingutoठtajate teadmiste stivendamisel töbikaitses.

T8bkaitse kui moinate on nilsuguate Oigusaktide ja sot-alaal-majanduslike, tehniliste, higieeni- ja organibatsioomliate abin8ude stisteem, millega tagatakse tervise ja tbrvitime sailimine, eelkoige t8bprotseseides. Tbరkaitset peitakse olutiaitse osaks; tíhedalt on tbikaitse seotud looduskaitsega. prbikaitse on koondmoiste: selle koostisosad on trytervishoid, ohutugtehnika, tulet8rje ja t8bkaitseseaduetik.
protervishoid on tervist kahjustavate (tootmis) tegurite toime valtimioeks ralendatavate organieateiooniliste, hugieogillste ja tohniliste abinôude elisteem.

Ohutustehnika kui mifiste siguks on ohtlike (tootmia)tegurite toime valtimiseks rakendatavate organiaataiooniliste ja tehniliste abinôude ning vahendite aügteem.

Tuletôrje h8lmab tulekahjude arahoidmise ja tekkinud talekahjude likvideerimise organiaateioonilised ja tehnilised abinơud ning vahendid.

T8ठkaitseseaduétik (-seadusandina) on t88torviahoin, ohutustehnika ja tuletorje teadualikult pobjendatud organisatelooniliste ja tehniliste abinôude ning normide ellarakendamist tagav oigueaktide sfisteem.

0́si (köiteid) on oppevahendil neli: 1) tobikaitaeseachastik, 2) töotervishoid, 3) ohutustehnika ja 4) tuletörje alused.

1. koites leiduvad lihendid kogu toi kohta, 2. ja 3. kشtes esitatakse koite sisukorra kరrval ka kogú Oppevahendi pear tukiline sisukord.

Kasutatud kirjandusele tekstis viidatakee. Hormatiivasterjalile viitamine toimub peamiaelt 1974. a. kirjastatad, antori koostatud "Tobkaitse juhendmaterjalide nimestiku" kaudu. See voimaldas kirjanduse loetelude mahtu tunduvalt piirata.

Iga kbide on varustatud lehekilgede ja samuti tabelite ning. jooniste omette numerataiooniga. Tabelite ja jooniate numerataioonis tähiatab esimene number kidiet, teine - jar jekorda köites. Zaaberkồite tekstile vôi kirjandusele viltamisel tähendab esimene number köidet, teine teksti sisukorralise jaotuse vôi kirjandusallika numbrit köites.

Oigusalane materjal on kaiesolevasse väljaandesse koondatud seisuga 1. november 1977. a. Oigugaktide edagiandmiael on aEilitatud nende kehtestamise aegsed riklike organite mmetused. Allikmaterjali leidmist soodustab viltamine sellele tekstis. Aluseke on rahruavaheline m88tibikute sifateemisI.

Tơơ koostamise nơuandjatele sifras tănu.

Autor

## Lunendid

| AESX | - aratlik konsultataioonikomiajon |
| :---: | :---: |
| ATIEK | - aratilk tiobekepertiliai komiajon |
| AfJgK | - ametiuhingu keskkomitee - |
| Adtri | - ametilihingute nơukogu |
| MESSV RIES | - "ENSV Ministrite \#ơukogu Mazaruste ja Korralduste Kogu" |
| HP8V SAKK | - "EISV Seadusandlike Aktide Kronoloogiline |
|  | Kogu ${ }^{\text {a }}$ |
| FMSV UVF | - "EISSV Ulemofukogu ja Valitsuae Teatajan |
| Ema | - EnSV Heridusminiateerium |
| K | - KIISV FA perioodiline kogumik mKäskifiad ja Juherdid" |
| WJIX | - E\#SV HM perioodiline kogumik "Kaskkirjad 'ja Juhendid Koolidele" |
| Exis | - EEeati ISV kriminaalkoodeka" |
| ME | - ministrite neukogu |
| RE | - rahvakomiasariaat |
| RLSE | - rahvakamiasaride noukogu |
| RETA | - rahramajanduae nioukogr |
| PIL (K) B | - tehmilise informataiooni (kesk) büroo |
| TH5 | täiterkomitee |
| T國 |  |
| TSE | - toḅrahva saadikute nolukogu |
| \$88t. |  |
| 988\%. alumed | - 樶SV Liidu ja liiduvabariikide tobeeadusand- |
|  | luse alused" . ${ }^{\text {m }}$ |
| tattici | - Uleliiduline Ametidhingute Kesknoukogu |
| U* | - ulemnolukogu |

## 

NSV Liidu seadusandlus baseerub tob thiskondlikul iseloomul ja tootmisfahendite sotsialistlikul omandusel. Reie seadusandius on ekspluateerimisest vaba dhiskoma seadusandlus. Selle pothilised oiguangrmid on koondatud $\mathbb{I S V}$ Liidu ja liiduvabariikide konstitutsioonidesse. Konstitutaioon tagab igale meie riigi kodanikule ofiguse toठle, puhkusele, samuti materiaalsele kindlustatusele vanaduses ja haigus- ning t88vôimetuajuhtudel.

Tరठkaitse seadusandlus on t8రठiguse osa. Kiesoleval ajal kehtib meil 15. juulil 1970. a. सSV Lildu Ulempokkogua vastuvóetud mESV Liidu ja liiduvabariikide töठseaduaandluse alnsedn (kehtib alates 1. jaanuarist 1971) ja ${ }^{\text {EEasti }}$ MSV tb koodeks", mille kinaitas EnSV サlemōukogu 5. juulil 1972 (kem tib 1. jasnuarist 1973). Uus töơseadusandlus on tösuhete
 tingimuste kôrge taseme ning töötajate töbalas,te oiguste igakilgse kaitse.

Tböseadusandluse ja selle hulgas töbkaitse seaduaandluse pôhiliai oilguanorme avatakee ja tápsustatakse vastavate normatilivmaterjalide abil.

Ǒppevahendi käesolevas oses esitatakse seadusandluse ja samuti tobkaitse organisataiooni peamised kiaimused. Oldkisimuste peatukki on koondatud seadusandluse mõned uldised ja tởkaitse organisataiooni kàaitlevad kliaimused. Járgnevates peatukkides käaitletakse objekti ekapluatataiooni andaisele eelnevat töökaitsealast järelevalvet, tegutsevates iksuates kahjustavate tö̈tingimuste körvaldamise ja valtimise seadusandilkke abinర̊usia, tơb ja puhkeaja režilmi, ajutise tobivôimetuse heastamise korda, töblaitset karidussliateemia ja muud, mis puutub tööksitse seadusandlusesse. Jirgnevalt vaadeldakse töökaitse seaduste ja easkirjade täitmise järelevalvet ning seadusandluse nờuete rikkumise eest vastutusele votmist.

### 1.1. Undotisimemi

Solles peatikie kaitletakse adminiatrataiooni, tobilate ja teaniatujate ning ametiuhingate osa tobkaitses, selgitatake t88kaitee normatilvmaterjali. olemast ja kehteatamiøt, esitatakee tठ8alaste terrisekahjuatuste möiated ja ôiguslik iseloomastus ning tobkaitsealase ingtrueerimise /ja valjabppe, samati t8бठnetuste juurdlemise ja arvelevotmise kord.

##  Crenivichote ome 3.0 nitnen

Adininiatrateloan ja ametithingud tegutsevad t88tajatele normalsete t8btingimuate kndiagtanisel, tihodas koost88s; t8811atel ja teoniatujatel lasub tobkaitae-eeskirjade igakilgae t保tmise noue.

```
1.1.1.1. Admini atrataioon - t88kaitse
    mouete tagaja, toठtajaskond - taitja
```

Proraitsega tegelevad ettevotted ja asutused kohtadel ning samuti keskorgand - ministeeriumid, Filklikud komiteed ja keabsantused.

1. Ettevotete ja asutuate adminiatrateioonil lasub t88zoodekel paragrahv 147 ja t88alsekorra tulupeeskirjade (18, nr. 2) ${ }^{\text {q }}$ kohaselt kôigile to8tajatéle tervialike ja ohutute t88tingimuate taganiae Mesanne. Houtakse abindude rakendamiat t88traumade ja kutaehaiguatesse haigeatumiate valtimieeks. T88koodekai paragrahv 148 kohaselt peab adminiatrataioon looma toibkohtadel tobtervishoiu ja ohutuatehnika eeskirjadele vastavad t88tingimused. T४ठtajate tobeisekorra tulipeeatirjadea kohustatakse juhtkonda tagama tobkaitsealaste

[^0]seaduste ja eeakirjade taitmiat. Adminatratsioni, trikaitsealased fleaanded etterottes on mainitud ka 1965. a. oktoobris kehtestatud sotsialistliku Mikliku tootmisetteritte póhimäairuses; see on laiendatud mitmete ametkondade etterotetele ja asutustele (18, nr. 4). Ette on nähtud töठtajate töbkaitsealane instrueerimine ja väljaofpe; seadmete, töơprotaesside ja-keskkondade töökaitse-eeskirjade ja -juhendite igakülgne täitmine; töö- ja puhkeaja rataionaalae režilmi tagamine; nais- ja alaealiste töötajate spetsiaalse töbkitse kindlustamine; Fikliku sotaiaalkindlustuse eeskirjade jar gimine ja teiste seadusandluses ettenähtud töblkaitsega seotud ulesannete täitmine. Töökaitse nôudeid peab ailmas pidama ka kodutöötajate toöjôu rakendamisel. Eesti HSV min 21. veebruari 1959. a. määrusega kehtestatud kodutơơtajate tơōfôu kasutamist reguleeriva pôhimääruse (18, nr. 345) kohaselt ei vöi kodutöötajatele anda tơbd, mia on seotud tervist kahjugtavate ja plahvatusohtlike ainete kasutamisega.

Enamikus rahvamajandusharudes ja ametkondades on törkaitsealaste ulesannete tätmise kord kindlaks mäaratud epetsiaalsetes töökaitse organiseerimise pohimärustes. Need on kehtestatud näiteks pôllumajanduse (18, nr. 479), metsa- ja puidutööstuse (18, nr. 353), autotöbatuse (18, nr. 519), terVishoiu (18, nr. 697), kaubandus- (18, nr. 773), toiduainete tööstuse (18, nr. 365), haridus- (18, nr. 673), korgema ja keakerihariduse (18, nr. 671) ning keemiatööstuse (18, nr. 296) ministeeriumi siateemis.

Administrataioon gôlmib ametiuhingu vabriku-, tohase vêi kohaliku komiteega (edäpidi: kohalik komitee) tơ ja t88-~ kaitse küsimustes lepinguid ja kokkuleppeid ning koostab to8tingimuste parandamise plaane. Ettevoitete ja asutuste juhtkond organiseerib nende tältmiat.

Kogu ettevotte voii asutuse tởkaitse olukorra eest vastutab direktor (ilem, juhataja); töokaitseala operatilivne jubtimine aga lasub peainseneril, vợ pôllumajanduses peaspetsialistidel ja metsamajanduses peametsailiemal. Mơnel juhul on tobkaitse operatiivne juhtimine pandud direktori asetiitjale, kớrgôppeasutustes rektori asetäitjale, a. o. prorekto-
rile.

$$
\text { - } 9-
$$

P88kaitae môuete igakalgget taitraigt koga ettevôtte $\nabla 8 i$ acatuse ulatases jalgib ja organiaeerib juhtkond koosseiau11øe tobtaja - ohutustehnikainseneri ${ }^{1}$ kaudu. Selle koossedaukoha thitmiael arvestatakse ametithinga kohaliku komitee aoicuakohta.

Ohutugtehnikainseneril lagub ettevittes, $\delta 81$ asutuses
 juhtimine ning toflcaitse kiaimatea adsiniatratily-tehnilise poraonali konsulteerimine, toठtajato t8biraitsealase instru-- oerindae ja valjabppe teoatamine ning organiseerinine vastavalt kohteatatud korrale ( $\nabla t .1 .1 .4$ ), tootmisea toiminud 8nmotuejuhtuaite (edaepidi tootmisionetus) juurdlomisest osa$\nabla$ 位t ( $\nabla$ t. 1.1.5), t88kaitsealage dokuentatelooni ja kirjavalatuse korraldanine ming nendes asjades vastavate inspektaleomide ja toiate organitega koatakti pidamineaioostöös ad-anietratiiv-tohailiate ja tobkaitao ahiakondike toítajategas zorraldab ohatuatehaikainaener toikaitsealaat propagandat loongute ja vestluste ning plakatite, Fitrinide, foto- ja geinalentede organiseerfmiae teel.

Ohutustehnikaingener teeb vajaduse korral tsehhide, faoskomiade, tbiksodade, laboratooriumide, farinide jt. allikauste juhatajatele ettokirjutuai tobksitsealaste puuduate likfidoe Manaiks paneb t88tajate elu' ja tervise kaitse eamaingil -
 ja b88l8ikudel; eaitab juhtivatele t88tajatele ettepanekuid tebkaiteo nomide rikmaises sulyi olevate isikute kohta.

Onatustehnikainsener tegutseb tihedas koostóss ametithalagu kohaliku komitee t88kaiterkomiajoniga.

Fttevortte (asutuse) peamehhaaniku $\nabla 81$ peaenergeetiku ja allikgucte erhhaanikute $\nabla 81$ energeetikute t88kaitsealastease ulagamotesse kuulub k8igi tootgin-, transpordi-, energeeti-sa-jt. seadmoto montaazitutde ning ohutu exsplusteerimiae Moluote tagamine.

Fgehhide, jaoskondade, osakondade, laboratooriumide, ketoodrite, farmide, tubkodade ft. alluksuate ning t8818ikude

1 Kasutugel on ka valjendid aohutusinsener" ja "todkaitตelmeenor".
juhatajate toikaitaealasteks Miesamneteks on ohatute t88tingimaste organiseerimine igal t8bkohal ja terviklikult all-
 hal ja korduainatruktaazide labiviimine ning valjaôppe kom raldamine; toठtajate varuatamine tóbkaitsejuhenditega ning nende taitmise kontrollimine; toठtajate individuaalkaitaevarustuse kiaimuste korfaldamine (vt. 1.4.1); tootmisonnetuate puhul nende juurdlemine koos thiskondilku vansy-tr8icaitseingpestori ja ohitustehnikainsenamiga (vt. 1.1.5).

Meiatrite, diapetserite, brigadiride jt. toठdejubatajate alesameteks tobkaitses on mende poolt juhitavatel tobdel kరigi töbkaitae nôuete range tagamine ning selleks aeadmeto, aparastide ja tobrilistade ohutuse kindluatamine, töठtajatele tठơde ohutusnర̊uete pider selgitamine ja nende taitmise jalgimine, ohutuseeskirjade rikkumise juhtude esitamino ja ans1故aimine tootmianôupidamistel.

Allaksuste ja töödejuhatajaid etterôtetes (agutuatea) abistavad tobkaitsealaste puuduate viljaselgitamisel ametiThingu thiskondlikud töökaitseinspektorld (vt. 1.8.1).
2. Tठठkaitseals uldjuhtimiseks tegutsevad ministeeriumides ja keskasutustes vastavad koosseisulised tobtajad. Hende kompetentai kuulub kogu antud emetkonna voii tootmisharu tökaitsealase tơơ metoodiline juhtimine; vajalike tobkaitseeeskirjade ja -juhendite ettevalmiatamine ning kehtertamine Voil valitause mäaruate projektide ettevalmistamine koos vabtavate ametiluhinguorganitega; tö̈eeadusandluse, selle hulgas tơkaitsealase, taitmise kontrollimine, töbkaitsealase vëljaठppe korraldamine; osavott tootmises toimunud raskete, surmaga loppenud ja grupiliste onnetuajuhtumite juurdlemisest ning tootmieठnnetuste aruanduse korraldamine ja tootmisinnetuste pôhjuste analiulaimine. Kônealused trotajad kontrollivad olukorda kohtadel, teevad tobkaitse olukorra parendemiseks ettekirjutusi ettevôtete ja asntuate juhtkondadelo ning esitavad asjakohaseid ettepanekuid keskorgani juntivatele tơठtajatele.
3. T8ठlised ja teenistujad on t88koodekal paragrahr 152
kohanelt kohugtatud täitma toötamise ja käitunỉse tơökaitsejuhendeid. Täita tuleb seadmete käsitsemise kohta kehtestatud nôudeid ning kasutada individuaalkaitsevahendeid (vt.1.4.1). Tठరtamisel tuleb rangelt täita töbaisekorra eeskirjade ja samuti tuleohutuse eeskirjade nõudeid.

M8 nistujate kohustust pidada kinni tehnoloogilisest disteipliiniat ning ohutuetehnika fa toठitervishoiu noueteat ja hoida ging tugevdada sotsialistlikku omandit.

### 1.1.1.2. Amotiuhingute ilesanded toठkaitses

Ametiuhingute $u l e s a n d e d$ tobkaitees on kindlaks mäaratud töb seaduaandluses (Töok. XVI ptk.) ja 耳SV Lildu ametilihingute pohikirjas (18, nr. 190) ning ametillhingu kohaliku komitee pohimarruses (18, ar. 191).

Ametiahingutel lasub töరtajate סiguste kaitsmise uleaanne: Ametiuhingud jalgivad töbtajate elule ja tervisele ohutute trotingimuste ning samuti olmetingimuste tagamiseks chutustehnika ja tठठterviahoiu eeskirjade, juhendite ning normide ja kogu to8seaduaandluse aätete tätmist ettevötetes ming asutuate日. Uhtlaei v8tavad ametilihingud osa tbökaitsealaste normatilvaterjalide koostamisest ja monedel juhtudel ka kehtestamiaest; Ulelildulise Ametiuhingute Kesknóukogu (fiattiri) kaudu on ametifiningutel seadusandliku initaiatiivi 8igus. Ametitihingud toठtavad kasaa töbliste ja teeniatujate sotsiaalkindlustuse, samuti tठర- ja puhkeaja otstarbeka vahelduse, puhkuse ratelonaalse kasutamise jme. korraldamisel (Vt. T88k. paragrahivid 148, 150, 152, $235-246$ ja 255; 5, 1k. 73 - 76, 111 - 119-ja 123).

Ametithingud juhivad aleliidulist Rateionaliseerijate fa Leintajate thingut ning teaduslikke tehnikaihinguid, sumatee कeojunres ka nendepoolset tegevast tరokaitse alal.

Ametiabinguorganisatsiooni struktuuriliksuste (vt. tabel 1) tsblaltsealased alesanded on kindiaks mërratud eelmeirgitud MSV Iildu ametiuhingute pinikirjae ning kohaliku komitee 81guete polimialruses.

NSV Liidu ametiuhinguorganiaataiooni tơbaitseorganite struktuur


1 Tekstia edaspidi tehnikainapektaioon ja tohnikaing-
pektor.

- 13 -

Uleliiduline Ametiouhingute Keaknơukogu' (ffailar) juhib kogu ametithinguorganisatsiooni tegevust, selle hulgas ka toíkaitaealast tegevust. Ametilthingute : uldjuhtimine vabarifgia (krais, oblaatia) laaub ametiuhingute nôukogul (AJf):

Tootmiam, kultuari; hariduse, teaduse ja teiste baruametilihingute keskkomiteedel (AUKKK) laeub kogu tóbkaiteealase tegevuse uldjuhtiaine vastavas ametiuhingua uleliduli selt, vabarilklikel komiteedel aga vabariiklikus ulatuses.

Ametillhingu keskkomitee mäarab kindlaks vastava ametiUhinguga h8lmatud etterotetele ja asutustele kohustualikud t8bkaitse-eeskirjad; चठtab osa to8- ja puhkeaja režilial, puhkuai, naiate ja alaealiste apetsiaalset toóckaitset, individuaalkaitsevarustust, profulaktilist toitu käsitlevate määruate, eeskirjadè jme. väljatoठtamisest ja kehtestamisest koos vastavate administratiivorganitega; analuluab eainenud toödnnetuate pơjuai ning makrab kindiaks tobtingimuete parandamise abinơud.

Iga eri ametiuhingu vabariiklik komitee tegeleb tơokaitge ging sotsiaalkindlustuse, puhkuate tagamise ft. ametithinguliato kiaimigtega antud harqametiühingu tegevagloigus.. Vabemiklik komitee organieserib kollektiivlepingute ja töbkaitaskokkulepete sठlmimist, kontrollib tbökaitse-eeakirjede ning teiste tröseadusandluse a\&tete ja samuti lepingute ning kokkulepete taitmist ja $4 l d i a t$ tobkaitse olukoria ettevotetes ja asutustes ning rakendab abinouaid puuduete korrvaldaniseks je toठtingimuste parandamiseks.

Ettevotetes ja asutustes tegelevad töbkaitse kdisimustega amotitibingu kohalikud komiteed ning nendele alluvad tsehhikomiteed ning oaakonma- jm. burood. Vahetult tegeleb nendes toiokaitaega tökkaitgekomiajon ja tool olkude ametiuhinguribmades thiskondlikad toठkaitseinspektorid. Koostరöd arendatakse sotsiaalkindluatusdelegaatidega. Kohalike ametitihinguorganite pädevuase kualub kollektiivlepingu ja t8ठkaitsekokkuleppe s81mimine ettevotte v8i esutuae adminiatratsiooniga; tööseadusandluae toikaitseakitetest, nende hulgas tठठkaitse-eealdrjadest ja -normidest kinnipidamise kontrollimine, tootmisర̈nnetuste

Juurdemine koos strukturifikause juhataja ja ohutuatehnikainseneriga, profilaktilise toidu andmise otsuatamine, pubkusegraapikute kooskolastamine, kuurordi-., puhkekodu-, sa-natooriumi- ja turismituusikute jaotamine.

Ametiuhingute kohalike iksuste tööd juhendavad. ja abie tavad ametilihingute koirgemalseiavad struktuuriakenaed.

Ametiuhingutepoolne jarelevalve trobkaitae ille minigteeriumides, riklikes komiteedes, keskasutustes ja ettevortetes ning aөutustes lasub ametiabingute nơukogudel, Atts ning haruametiuhingute tehnikainspektoritel, haruametiuhisagute vabariiklikel komiteedel ja ametitihingute kohalikel komiteedel. Neid ulesandeid käsitletakse lähemalt peatukis "Tơobaitse järelevalve" (vt. 1.8).

### 1.1.2. T8Bkaitse mormatilvmaterdal

Töökaitse normatiivmaterjali, s. o. tơơkaitse ồ guslike normide lähtealuaeks on NSV Liidu konatitutaiooni vastavad eätted. Konatitutaiooni 21. paragrahvis märgitakse (10, 1 k .11 ): "Riik hoolitaeb töơolude parandamise ja töbkaitse eest teadusliku töökorralduse eest ning raske kehalise töö vihendamiae, edaspidi aga täieliku väljatörjumise eeat kôigia rahvamajandusharudes tootmise kompleksee mehhaniseerimise ja automatiseerimise alusel." Konstitutaiooniga on kehteatatud iggle NSV Lildu kodanikuie ôigus töolle (\$ 40), ofigue puhkusele (§ 41), oigus tervise kaitsele (§ 42), oigus ainelisele kindlustatusele vanaduses ja haiguse korral, töơvôime täieliku vói osalise kaotamiee korral (§ 43).

Normatiivmaterjali liikideks on NSV Lildu ja liiduvabariikide Memơukogude ja nende presildiumide poolt kehteetatud seadused ja seadlused ning ministrite nõukogude, ministeeriumide jt. keakasutuste poolt, kooskOlastatult ametiuhingute kôrgemate organitega - UAUKN, liiduvabariikide Atty ja haruametiühingute keskkomiteed -, antavad määrused, korraldused, otsused, normid, eeskirjad, juhendid. Normatilivmaterjale kehtestavad UAUKis ja haruametiuhingute keskkomiteed
ka iaeseisvalt. Tobkaitset reguleerivateks materjalideks on ka namade organite poolt kehtestatavad vaêtavad pohimäarirased, pothikirjad, nomenklatuurid, ja MSVL MS Rilkliku Standardite Komiteo poolt toblkaitse alal antavad milklikud standardid (IOCT). Briti tahtaad toökaitae normatilimaterjalid antakge
 uhingute korgemate organite poolt.

Pరhilised töbkaitse 8igusaätted on koondatud tơkoodeksissec. Meid satteld on täpsustatud eri liiki normativaktidega.

Suure osa tơokaites norrastivmaterjalidest moodustavad administratsioonilo kohustuslikud töökaitse-eeskirjad (Töök. $\oint$ 148). Need jagatakse oma iseloomu ja-kehtivuse ulatuse järgi ildiateks (uld-) ja harukondikeks. Erilist tähelepanu Väkrivad eriti ohtlike seadmete ja tööde töokaitee-eealdrjad.

Uldeeskirjad kehtivad kôigi ettevôtete ning agutuste kohta. Selliaed, on naiteks ehitusiiku projekteerimise sanitaarnormid (CH 245-71; 18, nr. 460); rohked ehituanormid ja -eeakirjad (CHYII). Uldeeskirjad kehtestatakee korgemalseisvate organite - HSV Lifidu Mr ja vastavalt ilesandele tema struktuuriuksuate ning samuti UAUKN - poolt.

Harukondlikke tobkaitse-eeakirju on antud seadmete, tooprotsesside ja tootmis- ning muude tegevusharude kohta. Mírgitagu nende näidetena mainaehitueettevôtete (18, nr. 232), kinoseadmete (18, nr. 624 ja 787), meteavarumise ning parvetuse ja metsamajandualike töठde (18, nr. 352) ohutustemaika Ja tठठterviahoiu eeskirju ning keemialaboratooriumi toide ahutuse pohieeskirju (18, nr. 294). Harukondlike eeskirjade hulka kunluvad ka oppet8ठ tठठkaitse-eeskirjad ( $\nabla t .1 .7 .3$ ). Harukondlikud toठkaitae-8eskirjad kehtestatakiae tavaliselt vastavate k8rgemate haldusorganite ja ametiuhingute meakiomiteede poolt.

Eriti ohtlike seadmete tbరkaitse-eeskirjad kehtestatakse seadmete kohta, mis on eriti ohtlikud neid teenindavale personalile ja samuti teistele lahedusee vibivatele inimestele, nagu näteks eeskirjad survemahutite (mahutid, vedelgraside veo tsisternid ja vaadid, suru-, vedel- ja lahusta-
tud gaeside balloonid) ( $18, \mathrm{nr}$. 156) ja aurukatelde (18, nr. 153-155) kohta. Friti ohtlike seadmete t88ikaitse-eeshicirad kehtestatakse ministrite noukogu, ministeeriumide ning tehnillse ja miejärelevalve organite poolt.

Omaette rihma normatilvmaterjale moodustavad trilistele ja teenistujatele kohustualikud tökaitsejuhendid (Tork. s 152). Fendes mäarratakse kindlaks tobruumis vôi ehitusplateil töठ̈tamise ja këltumiee kord. Fiobkaitsejuhendid töbtatake vilija ja kinnitatakse ettevôtte vôi aeuture adminiatratalooni poolt koos ametithingu kohaliku komiteega. Seadusandlus näeb ette nende juhendite ettevalmistamise ja kehtestanise ka tuipjuhenditena keskagutuste poolt, kooskolastatult vastara haruametiuhingu keekkomiteega.

### 1.1.3. Powinokahjugtuste mbigted 2a 81 gugiciz 18oloo

Tớulesannete taitmisel voivad toimida sellised tegurid, mis pôhjustavad töbtajate haigestumise (rt. 2.1). Profesaionaalse iseloomuga tervisehäired jaotatakse kahte gruppi: t887igastused ehk toठ̈tramad, mis tekivad t8oinnetuse (t88ga aeotud ofnetusjuhtumi) puhul, ja kutsehaigused, mis on mingi tanViat kahjustava teguri pikaajalise toime tagajarjeks. Profosaionaalse ieeloomuga tervisekahjuatuate korval tuleb arveatada olmevigastusi, mis on olmeठnnetuste, a. o. trọga mitteseotud önnetuejuhtumite tagajärjeks.

```
1.1.3.1. Onnetuajuhtumid ja
    nende tagajärjed
```

Onnetuajuhtumike nimetatakse ootamatult toimunud jarirek stmamust, mille puhul kannatanul tekib tobrifime kaotusega seotud kehaline vigàstus, akuutne murgistue vôi pelluhiline trauma. Suindmust iseloomustab luhike, tavaliselt mône sekundi veit minutiga pilirduv kestug.

Onnetuajuhtumid jagatakse a) tơ88nnetuateks (tobga seotud onnetuajuhtumid) ja b) olmeठ̃nnetugteks (tobega mitteseo tud 8metuejuhtumid).

$$
\text { - } 17 \text { - }
$$

T8 aalkindlastuge tootuai käaitleva măaruatiku (18, mr. 229) lisama. Sello kohaselt loetakse t8రönnetuseks tobomnetuajuhtumeid, mis on tekkinud a) töठtajate tavaliste töoulesamete taitmiael, b) ulesande aooritamiael ettevótte voil asutuso huvides, 0 ) ettevitte v8i asutusega seotud uhiskondike ulevamete ning samuti rikiike, nơukogude, partei- $\forall 8 i$ amotitihinguorganiaataiooni ja teiste thiskondlike organisataioonide nonde alesannete taitmisel, mis ei ole vahetult seom tud ettovitte $\nabla \delta 1$ agutusega, kus kannatanu tö̀tab, d) töo ajal ettevôtte voii asutuse territooriumil voi selle. läheduses, kui'seal vilbimine ei olnud vastuolus toठ sisekorra eobkirjadega, e) teol töokohta voi tobkohalt tagasi, i) sotsialistliku korra $\nabla$ סil sotaialiatliku omandi kaitamiael ja inimolu pëastmisel. Samuti loetakse töờoine kaotur seose日 doonorialesamnete täitmisega vördseks tठövöime kaotusega tob סnnotuae tagajarjel.

Onnetusjuhtumi puhul tekkiva trauma pohjueeke voivad olla kasutatavad instrumendid, aparaadid ja seadmed, käaitletavad $\nabla \delta i$ tarvitatavad materjalid ja mitmesugused vaimset laadi katastroofid ( $\nabla$. 2.1.3) . Seega ei ole tठotrauma mitte alati seotud anatoomilise defektiga; mónel juhul on trauma oisuks orgasnilise kahjustuseta patoloogiline proteses.
 tacjuhtumeid,millel puuduvad tobinnetuse ilalloetletud tunnugod, nimetatakee olmeठnnetusteks.

F 88 onnetustest moodustavad omaette grupi nn. tootmises toimunud ônnetusjuhtumid (tootmisõnnetused). Tootmises toimunud 8metusjuhtumite juurdlemise ja arvelevotmise pohi(Thasare (18, ar. 213) kohaselt kuulurad tootmisonnetuete hulka a) etteritte 781 asutuse territooriumil ja b) adminiatratsiooni uleaandel tehtavatel tubdel valjaspool ette-
 tuse poolt antud transpordivahenditega töble vili toblt tagasi tranaportimieel tekkinud onnetusjuhtumid.

Tootmi sonnnetusteat nimetatakse grupiliateks $\therefore$ onnetusjuhtumiteks need, mia toimusid uheaegselt kahe voi: rohkema t88tajaga.

### 1.1.3.2. Kutsehaigused

Kutsehaigusteks nimetatakse haigestumist kuteetobl mingi tervist kahjustava teguri pikaajalise toime tagajärjol.

Tervist kahjustavateks teguriteks vôivad olla mitmesugused tökehs ja töठ organiseerimise puuduateat tingitud tegurid, nagu sessist tingitud tolm ning gaasid ja aurud ôhus; müra, vibratsioon ja mitmesugused kiirgused töbtamiskeakkonnss jt. ning samuti ebatervislikud mikrokliima ja valgustuee tingimused. Hende toime tagajärjel vöivad tekkide närvihaigubed, veresoonte ja sildame-, hingamisteede ja kopsu-, maksa- ja neerude, samuti naha- ja maud haigused.

Konkreetse haigusjuhu kutsehaiguseks kuulumise otsustamisel läntutakse HSVL Tervishoiu Ministeeriumi ja UAUk poolt kehtestatud kutsehaiguete orienteerivast loetelust ja eelle rakendamise juhendist. (18, nr. 219).

Haigestumine kuteehaigusesse ei polhjusta alati tob̈voime langust. Seepärast otsustatakse konkreetse haiguse kutsehaiguseks tunnistamise kiaimus omaette ja kutsehaigusest tingitud toठ̀ivoimetuse kiisimus omeette sôltuvalt haiguse arenguastmest ja iseloomust ning senise tờ jätkamise vastunaldustusest.

Tơơonnetuatest ja kutsehaigustest tingitud töövoinmetupe puhul kindlustataksé asjaosaline materiaalselt soodustatud korras (vt. 1.6).

### 1.1.4. P8Bkaitmealane ingtrueorimine 1a vileabo

Tervislike ja ohutute töötingimuste tagamise ja töbalaste tarvisekahjustuste vailtimise abinơude suisteemis kuulub tiahtis koht tठötajate instrueerimisele ja valjaôppele tbokaitsealas-
 tơokoodeksi paragrahvis 153 ja tơ̈sisekorra tüupeeakirjades (18, nr. 2).

Töolist ja teenistujat peab instrueerima tobalastes, ohutustehnika ning töరtervishoiu ja tuleohutuse kigimuetes.

Juhemdutakse tootmisharade ja ametkondade kohta kehtestatud ingtrueerimise ja valjaठppe pobimäarustest ja juhenditest. ${ }^{1}$ Eristatakse tsblevöetavate ja toblolijate ingtrueerimist.

Uue töölise töblevötmisel instrueeritakse teda töobaitgealastes kisimustes kahes jfirgue. Esmalt toimub sissejuhatav instrueerimine ja seejärel inatrueerimine töökohal. Siseejuhatar ingtrueerimine peab haarama ka kסiki toठolevðetavad juhtivaid ning insener-tehniliai ja teisi teeniatujaid. TB81olijate teadmiate taiendamiaeks korratakse perioodiliselt ingtruktasze.

Ohtlikele toठdele sunnatud töठtajad peavad enne iseseisFalt toble aamist labi tegema vastava töobaitsealage 8ppu*e.

### 1.1.4.1. Sigmejuhatav ingtrueerinine

Siasejuhatava instrueerimise illesandeks on anda toblevotetavale t88kaitse alal teadmisi kogu ettevoftes voil agutuses סigeks orienteerumiseks. Instrueeritavale tutvustatakse kogu etterotet $\nabla \delta 1$ asutuet holmavaid tootmise ja tơ kuaimusi, töo kaitse seaduaardluet ja tbi aisekorda, terviat ohustada $\nabla 8 i-$ vaid tegureid ja nendest hoidumise meetmeid. Tehakse teatavaks töbkaitse korraldus antud ettevöttes $\nabla \delta i 1$ asutuses ja tutruatatakse kehtivaid tobkaitse, nende hulgas ka tuletörje nomatilvmaterjale.

Siasejuhatavalt ingtrueeritakse toblevõetavat toblist ja teenistujat kas individuaalselt voif grupiliselt loengrestluse korras. Soovitav on kasutada naitlikke vahendeid. (plakatid, maketid, diapositilvid). Tö̈levôetavaid juhtivaid inge-ner-tebnilisi ja administratiiv- ning majanduaala tootajaid

1 margitagu nendeat najteks a) keemiatöobotusele 1969.a. kinnitatud ingtrueerimise ja ateateerimiate pothimääruai (18, nr. 295 ja 299), b) korrgema ja keakerihariduse ministeeriumj atruktuurdikestele 1963. a. kinnitatud instrueerimiste ja valja8ppe juhendjt (18, nr. 684), c) kaubanduse minisieeriumi etruktuaritikeustele 1953. a. kehtestatud instrueerimiste pohimäraat (18, nr. 771) ning d) töotajate inatrueerimise korda haridusministeeriumi gỉsteomis (1971) (18, nr. 685).
instrueerib peainsener vôi direktori vastav asetaitja; allUksuste insenere, meistreid, tehnikuid, mehaanikuid, t88lisi ning teisi - enamjuhtudel ohutuatehnikaingener. Ette-- Votte voif asuture direktori ja peaineeneri töokohale asujaid ingtrueerib noid ametisse märav kôrgemalseisva organisataiooni juhataja.

Instrueerimise aluseks on peainseneri $\nabla$ ifi direktori asetëitja poolt kinnitatud inatrueerimisprogram, mille koostamisel lähtutakse vastavast tuiluprogrammiat.

### 1.1.4.2. Instrueerimine tobikohal

Instrueerimisele töbikohal on allutatud kठik töölevöetavad, samuti töoll olevad töölised ning mõnede töökohtade teenistujad (koristajad, preparaatorid, laborandid jt.). Töololijate inetrueerimises eristatakse plaanilisi perioodilisi ning mitte.. plaanilisi kordusinatrueerimisi ja jookgvaid ehk igapäevaseid ingtrueerimisi:

Töökohal instrueerimisega selgitatakse töötajale tema toio koha vahetuid tööalaseid ning ohutustehnika ja töötervishoiu küaimusi. Instrueerifa tutvustab tößtajat peainseneri voi direktori asetäitja poolt kinnitatud programmi alusel tema illesannetega antud töökohal vời töbojal; seadmestiku ja aparatuuri ning selle ekspluateerimise korraga; töökoha ohtlike tsoonide ja kaitseseadmetega; materjalide iseloomu, hoiu ja rarVitamise ohutuenJ̃uetega; antud tootmisloigus kasutatavate transpordi- ja laadimisseadmete ning -vahendite ohutu kasutamise nơuetega; elektrigeadmete ohutustehnikaga; individuaalse kaitsevarustuse ettenähtud nomenklatuuri ja kasutamise eeskirjadega; töökeskkonna organiseerimise nơuetega; iaikliku hligieeni nơuetega töökohal; ilesannetega סnnetusjuhtumi korral.

Kưaimustiku läbitơơtamisel tuleb kasutada vastavaid tob-kaitse-eeakirju ja -juhendeid. Instrueerimiael antakse inatrueeritavale kätte tema töökoha tơökaitset käaitlev tobobaitsejuhend.

Töobkohal instrueerib individuaalses korras tavaliselt osskonna, tsehhi, töökoja, kateedri, laboratooriumi, farmi jne.
juhataja $\nabla 81$ tema poolt volitatud teatava tröloigu eest vastutav tortaja.

Tరठlolifate plaanilised inatrueerimisod vilakse lähi vastavates eeakirjades kindlaksmäaratud ajavahemike järel, aga mitto harvomini kui uks kord aastas. Mitteplaaniline ingtrueorimine korraldatakse seadmete ning uue tehnoloogia rakendamise vరii tठठtaja poolt ohutuatehnika ja toठtervishoiu eoskirjade rikkumise pukul. Kordusinstrueerimisele allutatakse ka tootmia8innetuge järel toöle naasnud tobtaja. Tơơtaja teisele t8రicohale uleviimine (ka ajutine ja luhiajaline) on sisult unele tờle minek ning sellele peab eबlnema tరठitaja instrueerimine.

KÖk kordusinetrueerimised vilakee läbi nagu töolevõetave ingtrueoriminegi peainaeneri vôi direktori asetijitja poalt kinnitatud programini alusel.

Jooksev ehk igapäevane instrueerimine seisneb ohutustehnika ja toठtervishoiu klisimuste selgitanises jooksva tob beigus. Briti tahtia on eeda teha uute ja toisele tobile uleviidud toblistega. Noid tờtajaid peab allukeuse voil tooilifgu juhataja eriti esimese $10-15$ päeva vältel tähelepanelikult julgima ja neile luhinర̛annetega סpetama ohutut tơơtamiat.

### 1.1.4.3. Fi8blcaitmoalaced kuraued

Ohtlikel ja mônedel vastutavatel töbdel rakendatavad toblised ning teenistujad saavad ohutustehnika ja toठtervishoiu biaimastea ettevalmistuse apetsiaalsetel tobkaitse- voic erialeatel kvalifikatsioonikursustel.

T88kaitgealast apetsiaalset ettevalmistuat noutakse aurukatelde, surve- ja vakuumseadmete (kompressorid, survemahutid, autoklaavid; suru-, vedel- ja lahustatud gaaside balloonid $j t),$. tofatemehbanismide, keevitue-, gaasi- ja teiste ohtlike seadmete teenindanisega ning tugevatoimeliste mirkainete, tule- ja plahvatusohtlike ainete, ioniseerivate kiiv gustega fa muu suure ohuga kokkupuutuvatelt tobtajatelt.

Tilauguse valjabppe peavad läbi tegema ohtlike aeadmete ja ainetega vahetult tరठtajad, nende tơơdega seótud ineener-
tehniline personal (insenerid, tehnikud, meistrid jt.) ja ad-ministratiiv-majandusala töotajad (direktowd, tsehhi- ja osakonna-, tơokoja-ja laboratooriumit, kateedri- jne. juhatajad) ming aamuti konealuste ohastavate teguritega seotud oppetoöd tegevad oppejoud ja abioppepersonal (laborandid, preparaatorid jt.).

Ettevôtte vôi asutuse ohtlike tööde ja nendega seotud töötajate nimekirjad koostab juhtkond ning kimitab ametiuhingu kohaliku komiteega kooskolastamiae jürel.

Ohtlikel töödel töötama asujate kvalifikateiooni- ja töötajate korduskursused korraldatakse etterôtetes ja asu~ tustes kaadriosakonna ja ohutustehnikaingeneri esstrôtul koost 6 ös struktuurillksuste juhatajatega. Lähtutakse peaingeneri poolt eri töơde kohta kinnitatud väljaठ̊ppeprogramideat. Kursuste ofpetöö vilakse läbi loengute meetodil, soovitavelt ettevơtte voii asutuse töbikaitsekabinetis. Otetarbekohane on kasutada näitlikke materjale: kinofilme, diapoaitiive, magnetofonisaateid, mudeleid, makette, ning demonatreerida naturaalseid näitlikke vahendeid: masinaosi, tobriistu, m88teriistu jt.

Kursused lopetatakse individuaalse eksamiga komisjoni ees, mille esimeheks on administrataiooni eaindaja (tavaliselt kaadriosakonna vơi vastava allüksuse juhataja) ja liikmeteks kursuse oppejoud, ettevôtte voi asutuse ohutustehnikainsener ning ametiuhingu kohaliku komitee esindaja. Liikmena vôidakse komisjoni kutsuda AUN tehnikainapekteiooni, sa-nitaar-epidemioloogiajaama, energeetikajärelevalve inapektaiooni ja teiate järelevalveorganite (vt. 1.8) eaindajad.Direktorit, peaineeneri, ohutuetehnikainseneri fa teisi kogu ettevotte $\nabla \delta i$ asutuse töbkaitaega tegelejaid exsamineoribatesteerib korgemalseisva administratilv-majandusorgaral juhataja $\nabla 8 i$ peainseneri poolt juhitav komiajon.

Eeapool loetletud ohtlikel töbidel tớtajate t४ठkaitaealaseid teadmiai kontrollitakse tavaliselt iks kord aastas, radioaktiiveste isotoopidega ja ioniseerivate kirgustega töठtajatel iga kuue kuu järel ning elektriseadmete ekeplua-
tatsiooniga seotuil - tarbijate elektriseadmete ekspluatataiooni ja ohutuseeskirjades kindlaksmääratud korras (18, nr. 93): Vajaduse korral organiseeritakse eksamineerimiate-atesteerimiate eel kursused.

Peale aelle korraldatakse eri ametkondades kehtestatud korrag tठరtajate kvalifikataiooni tootmise kursuai ning nendes ka töblyitsealased Oppused.

HSV Liidu Mis juures asuva Rilkliku Tehnilise ja Majejërelevalve Valitause otrukturiaksuate järelevalvele allutatud etterofete. ja asutuste juhtivad ja insener-tehnilised tobtajad, kaasa arvatud meistrid, on kohustatud sooritama eksamid ohutuatehnika eeskirjade, normide ja juhendite tundmisee vahemalt uks kord kolme assta jooksul. Seda noluet rakendatakse juhul, kui muude eeskirjadega ei ole ette nähtud tedstsuguat eksamineorimise korda (18, nr. 3).

### 1.1.4.4. Inotruttanǧide ja viljaorppe orgaileorimine ning vorniatamine

Tరठtajate toठlevotmisel avatakse tema instrueerimise sissekandmiseks kaadriosakonna poolt vastav laiklik kontrollkaart, millega tơlevठetav sumatakee ohutustehnika inseneri juurde. Viimane viib ise labi voi organiseerib sissejubstava instrueerimiae, mis vormistatakse kontrollkardi esimeses osas. Pärast aissejuhatava inetruktaaíi tegemiat vormiatab kaadrioaskond töరlevôetava tờle ning aụunab ta alliksusesse. Seal labivildav ingtrueerimine toökohal vormiatatakse aiasekandega instrueerimia-kontrollkaardi teises osas, mis varustatakse instrueerija ja ingtrieeritava allkirjadega. Seejürel kontrollib stuktuurikause juhataja uustulnuka teadmisi instruktaazi ulatuses ja annab loa inetrueeritu tobleasumiseks sellekohsae aisaekande tegemisega kontrollkaardi kolmandas osas. Vajaduse korral vilakee labi uns inatrueerimine.

Instrueerimise isiklik kontrollkaart hoitakse kaadrioakonnaa toठtaja iaiklikus toimikus.

Plaanilised ja mitteplaanilised kordusinatrukteerimised t88kohal vormistatakse iga tb kaardil voii vastava alliksuse töokaitsealaste instrueerimis-
te žurnaalis. Sellesse kantakse andmed töठtaja kohta, märkmed instruktáaži aisu ja kirjaliku instruktsiooni kätteandmise kohta ning instrueerimise kuupäev. Sissekanne varustatakse instrueeritava ja inetrueerija allkirjaga. Žurnaali on otstarbekas teha sissekanne ka uustulnuka töökohal läbiviidud instruktaaži kohta. Jooksev ingtrueerimine vormistamisele ei kuulu.

Ohtlikel töödel töötajate kursuate korras ettevalmiatamise dokumentataioon, nimekirjad ja eksamite protokollid aäiIitatakse ettevठtte vöi aautuse kaadriosakonnas; väljavòtted nendest koondatakse eksamineeritute isiklikesse toimikutesse. Kurguste läbitegemise kohta on soovitav arvestust pidada ka alliksustes. ర̌ppeprogrammi omandamise kohta antakse tobtajale tunnistue.

### 1.1.5. Omnetusjuhtumite <br> juralemine

Onnetuajuhtumite valtimise the abinouna rakendatakse nende tekkepðhjuste valjaselgitamiet ning kठ̈rvaldamist. Selleks viiakse ettevôtetes ja asutustes UAUKN Presildiumi poolt 20. madl 1966. a. kinnitatud tootmises toimunud ōnnetuajuhtumite furdlemise pơhimääruse (18, nr. 213) korras läbi iga konkrètse tootmisônnetuse juurdlemine ning perioodiline onnetusjuhtumite aruandlue.

Pôhimäärus käsitleb tootmisồnnetusi ${ }^{1}$, s. t. neid, mis on toimunud ettevõtte vôi asutuse territooriumil, ja valjaspool seda tööulesannete tältmisel ning ettevôtte poolt antud transpordivahendil töökohta ja sealt tagasi transportimisel.

Olme- ja teel tööle ning töollt toimunud onnetuajuhtumite juurdlemise kord kehtestati tatjky Presiidiumi otsusega 16. novembril 1976.

[^1]Tootmises toimunud onnetuøjuhtumite juurdlemise pohimääruse kohaselt kuuluvad juurdlemisele koik tootmisõnnetused, kusjuures töötajale mitte vähem kui Uheks tööpëevaks töövõimetust ponjustanud onnetuajuhtumid vormistatakse vastava aktiga. Grupiliste, surmaga lōppenud ja raskete סnnetusjuhtumite asjaolusid selgitatakse spetsiaalse täiendava juurdlusega.

1. Esinenud tootmisônnetusest informeeritakse kohe vastava alluiksuse juhatajat, meistrit, dispetserit vo̊i teịst tööldigu juhatajat. Kannatadasaanule organiseeritakse eamaja vajaduse korral arstiabi. Seejuurea peab eriliate vasturäakivuste puudumisel Onnetuskoha hoidma selles seisukorras, nagu ta oli- önnetuse toimumise momendil. Allaksuse (töol figu) juhataja ulesandeks on kohe informeerida juhtumiat ettevôtte VOi asutuee juhatajat ja ametiuhingu kohalikku komiteed; seejärel, hiljemalt 24 tunni jookaul peab ta koos ettevôtte (ask tuse) $\nabla$ ố allüksuse uhlakondliku vanemtöolkaitseinspektori ja ohutustehnikaingeneri vôi viimast asendava tơơtajaga 1) lăbi viima toimunud סnnetuejuhtumi juurdlemise ja välja selgitama selle siau ning pöhjused, 2) kindlaks määrama abinơud onnetuajuhtumi kordumise vailtimiseks ning 3) koostama juhtumi kohta akti vorm $\mathrm{N}-1$ ( 7 , lk. 112) kohaselt 4 eksemplaris ${ }^{1}$ ja saatma need ettevottté voii asutuses tờkaitse oparatifive juhtimisega tegelevale töठ̈tajale. Viimane, s. o. peainsener vôi direktori vastav asetäitja voii direktor (juhataja) peab akti tihe ठópäeva valtel läbi vaatama ja kinnitama ning tarvituse10 vôtma abinర̊ud סnnetuajuhtumi pöhjuste kঠ̂rvaldamiseka. Ktnnitatud aktiat jäab ika eksemplar akti kinnitajale, teised suunatakse ametiuhingu kohalikule komiteele, kannatadagaanu tơ̈okoha alluksuse juhatajale ning ametiuhingu tehnikainspektorile - igauhele aks eksemplar. Kannatadasaanu noudmiael peab adminiatrataion temale akti kinnitatud ärakirja valja

[^2]andma hiljemalt 3 päeva jookeul, arvates juurdluse 18 petamise ajast.

Töõnnetusest põhjustatud ajutise töơvisimetuse loppemige järel kannab alluksuse juhataja akti andmed onnetugjuhtumi lopptulemuse kohta ja teatab sellest vastava teatega (7, Ik. 118) ametiühingu kohalikule komiteele, ohutuatehnikaingenerile ning ametiuhingu tehnikainspektorile.

Juurdluse teostab see ettevôte voil asutus, kelle tehnilise personali juhtimisel kannatadasaanu töötas. Näiteks juurdleb tootmisönnetust, mis toimus mujalt suunatud toölise $\nabla$ ठii teenistujaga, samuti tootmispraktikal oleva opilase จôi uliôpilasega, see ettevòte vôi asutus, kus ônnetusjuhtum toimus. Aktist, millesse märgitakse ettevôte vôi aautag, kust kannatadasaanu oli suunatud, saadetakse vimase adminiatrataioonile ja ametiuhingukomiteele ärakirjad. Ajutiselt ettevôttesse tơठle suunatud ôppeasutuse ôpilase vờ uilôpilasega esinenud onnetusjuhtumi juurdlemisest kutsutakse osa vôtma ka ôppeasutuse eaindaja. Kui aga ettevôtte vôi agutuse territooriumil tö́tab eraldatud töoloigigus teise etterotte (asutuse) töögrupp vo̊i tootmisơppusel olevad opilased (iiliôpilased) oma ettevôtte vối oppeasutuse tehnilise personali juhtimisel, siis juurdieb esinenud onnetusjuhtumit tơ̈d juhendav personal, s. t. ettevठ̄te $\nabla$ ơi asutus, kuhu kannatadasaanu kuulub.

Automajandile kunluva veovahendi autojuhi vôi koormat saatva iaikuga eainenud onnetusjuhtumit juurdleb pôhimäaruse kohaselt automajand, kui aga auto kuulub mône teise linna automajandile, siis selle ettevötte $\nabla \delta i 1$ asutuse administratsioon, kelle territooriumil onnetúsjuhtum esines. Selle juurdluamaterjali peab administratsioon 24 tunni jooksul vill ja saatma vastavale automajandile.

Grupiliste ning raske ja surmaga lofppenud tootmisornnetuse juurdlemine toimub mơnevôrra erinevalt. Sellest teatab alluksuse juhataja kohe ettevôtte voil asutuse jubatajale ning ametiuhingu kohalikule komiteele. Adminiatrataioon peab selleat kohe informeerima ettevôtet (asutust) teenindavat ametiubingu tehnikainspektorit ja kర̂rgemalseievat majandusor
ganit, ametiuhingu keakkomiteed ja Autri-i ning kohalikku prokuröri. ${ }^{1}$ M Rilkliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse vồ Rilkliku Energeetikajärelevalve Inspektsiooni kontrollile allutatud ettevõtete puhul teatatakse onnetuajuhtumist nende kohalikule organile, inimohvritega avariide ${ }^{2}$ puhul aga ka vabariiklikule organile.

Inimohvritega avariiônnetuajuhtumist annab UAUKN-ile informataiooni vastav ametiuhingu keakkomitee voii AUN.

Grupilisi, surmaga lóppenud ja raskeid tootmisônnetuai peab viivitamatult juurdlema ametiuhingu tehnikainspektor.? Ta teeb seda ettevôtte vôi asutuse administratsiooni, kôrgemalseisva majandusorgani ja ametithingu kohaliku komitee esindaja osavôtul. Akti peab ta koostama hiljemalt 7 päeva jooksul: AtN-i tehnikainspektor saadab grupilise, surmaga loppenud voi raske tootmiaômetuse juurdlemise materjalid koos omapoolse otsusega AtN-ile, vastava ametiuhingu vabariiklịkule komiteele ja uleliidulisele keskkomiteele ning kohalikule prokuratuurile ja korgemalseisvale administratiiv-majandusorganile.

Soltumata grupiliste $\nabla$ ờ surmaga lõppenud tootmisönnetuste juurdlemisel eri dokumentatsiooni koostamisest, vormistatakse antud alliksuse juhataja, ohutustehnikainseneri ja thiskondliku vanemtöökaitseinapektori poolt ka eelkäsitletud illdine tootmiaônnetuste akt vorm $\mathbb{H}-1$. Akti eksemplarid saadetakae pärast peainseneri poolt kinnitamist laiali varem-

1 Eesti WSV haridusministri 25. juuli 1964. a. käakkirjànr. 88 kohaselt peab koolia $\forall$ õi lasteasutuses esinenud igast raskest ja surmaga loppenud onnetusjuhtumist informeerima telefoni teel veel ministeeriumi juhtivaid töötajaid (18, nr. 648).

2 Avarii all mơistetakse sifn ehituse, masina, tööpingi, seadmestiku $\nabla \delta i$ muud nilmugust riket voi purunemist, mis pơjuatab toöprotsessi seisaku pikemaks ajaka.
3. M Rifkliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitsuse voi Riikliku Energeotikajarelevalve Inspektaiooni kontrollile allutatud objektide puhul juurdleb neid onnetusjuhtumeid jastavat objekti teenindava inspektsiooni inspektor (inspektorkontrolör) koos ametiubingu tehnikainapektoriga.
margitud korras. Akt $\mathbb{H}-1$ Erakiri votetakse erijuurdluse dokumentide juurde.

Avariide tagajärjel esinenud tootmisonnetusi tuleb arutada ametiuhingu kohaliku komitee koosolekul ja vastava haruametiuhingu vabariikliku'komitee $\nabla \mathbf{0} 1$ AtJ preaildiumi istungil. Ametịhingu kohaliku komitee otause ja t88ômetuse juurdlusmaterjali alusel annab ettevòtte direktor $\nabla \delta i 1$ asutuse juhataja käskkirja, millee määrab kindlaks סmnetusjuhtumi pöhjuste kôrvaldamise abinర̛a, nende taitmiae tuhtajad ja tätmise eest vastutajad.

Pơhimäaruse kohaselt lasub vastutus juurdemise nơuetekohase läbiviimise ja onnetuajuhtumi pôhjuste korvaldamise esst ettevôtte völ asutuse direktoril (juhatajal), peainaeneril, p8ilu- Vôi metsamajanduse peaspetaialistil; osakonns, tsehhi, laboratooriumi, farmi jne. juhatajal; meistril ja. teistel töठldikude juhatajatel.

Uleskerkinud vaidlused konkreetse onnetusjuhtumi tootmisönnetuseks arvamise, voi adminiatratsiooni poolt juurdlasakti koostamisest keeldumise kiaimustes lahendatakse ametiuhingu kohalikus komitees. Vilmane taotleb vajaduse korral asja kohta ametiühingu tehnikainapektori seisukoha.

Onnetuajuhtumite juurdlemise vastavust pöhimä̈rusega ja pర̊hjuste kס̂rvaldamise abinర̛ude rakendamist kontrollivad kరrgemalseiavad administratiiv-majandusorganid ning ametiuhingute ja rilklikud tơokaitse järelevalveorganid (vt. 1.8).
1.1.5.2. Tootmi a8nnetuste aruandlus
ja analutis

1. Tootmisonnetuste aruandlye sefsneb selles, et ettevơtte vôi asutuse administrataion koostab ettenähtud vormi 7-t (erijuhtudel 8-t, 9-t) (7, 1 k . 99) kohaselt ônnetusjuhtumite aastaaruande. Varem koondati sellesse aruandesse ainult need tootmisönnetused, mis pöhjustasid kannatadasaanu töơvoimetuse rohkem kui kolmeka päevaks, samuti-surmaga 18ppenud onnetuajuhtumid ning need, mille tagajarjel kannatanu vildi pohitobit ule teisele toble; alates 1972. a. vöetakse
aruandease ke need onnetuajuhtumid, mis poinjuataaid 1- kuni 3-paevase tỗöfmetuse. Saast, 1972. asstast antakse vorm 7-t abil tootinisomnetuste kరrval ka aruanne tobkaitse vahendite kasutamise kohta (vt. 1.3.1). Ettevoitte juhataja ja ametiUhinga kohaliku komitee esimehe poolt allakirjutatud aruandest saadétakae uks eksemplar körgemalseisvale administra-tiiv-majandusorganile ja teine ettevơtte asukohajärgaele statistikavalitsuaele.
2. Iga uksikut tob8nnetust analutisitakse juurdemise wisigus ja hiljem juurdlemise akti alusel. Selgitatakse onnetusjuhtumi pîhjused ning mäaratakse kindlaks tehnilised, tehnoloogilised ning organisataioonilised abinరud analoogiliste סnnotusjuhtumite valtimiseks.

Footmigonnetuste aruannetega koondetud ja raskete ning surmaga 18ppenud סnnetuejuhtumite taiendavad materjalid tb8tataxse läbi etatistilisel meetodil. Onnoturjuhtumite duaamika jalgimise pohinätajatena kagutatakse ettevottes v. 81 asutuses, tootmiaharus $\nabla 81$ kogu rahvamajanduses tomunud tootmiaరnmetuste sageduse ja raskuse koefiteiente.

Sageduskoefitsient ( $K_{a}$ ) naitsb tootmiaónnetuate keskHiat arva 1000 t8రtaja kohta. Valem selle koefitaiendi mäaraniseks on jurgmine:


İua $A_{1}$ - kannatanute arv,
B - t88tajate keakmine nimestikuline arv.
Raskuskoefitsient näitab tరövరimetuspayevade keskmist arvu the tootmiaరnnetuse kohta aruandeperioodil. Valem raskuszoofitaiendi ( $K_{r}$ ) kohta on jürgmine:

$$
K_{r}=\frac{G}{A_{1}} ;
$$

kus $G$ - tỡvôimetuspäevade arv.
Analukai tulemusi kasutatakse tootmisర̈nnetusi pöhjuataFate asjaolude kסrvaldamise ja valtimise abinరीude valjatobtamisel.

### 1.1.5.3. OlmeÔnnetuate ja teel t88le ja t881t tolmunud 8mpetuajuhtum te juundemine

UAUKKN Presilidiumi 16. novembri 1976. a. otsusega kimitatud pôhimäar rus kehtestas olme- ja teel tölle ning tbolt toimunud onnetuajuhtumite juardlemise korra (13). See on kohustualits köigile etterótetele ja asutustele.

Juurdlemisele kuuluvád ajutise tobrofimetuse pohjustanud olmeठnnetused ja samuti onnetuajuhtumid teel t881e minokul ja töblt äraminekul. Etterôtte vôi asutuse transpordivahondil teel töblt vöi toblkohale mineku ajal esinenud ômetusjuhtumeid kōnealuae pöhimäärusega kehtestatud korras ei jaurelda; need kuuluvad tootmisônnetuste hulka ja juureldakse vastava 1966. a. kehtéstatud pôhimäärues korras.

Olme- ja teel töole ning töölt toimunud ônnetuejuhtumite juurdlemine on ettevôtte vôi asutuse ametiluhingu koheliku komitee ja administrateiooni uhine Mlesame. Ǒnnetusjuhtumi asjaolude väljaselgitamine peab toimuma hiljemalt kolme päeva jooksul, arvates onnetuajuhtumi kindlakstegemise momendist.

Juurdlusel tuleb kindlaks teha $\quad$ nnnetuejuhtumi pîhjased, toimumise aeg ja koht, kannatadasaanu seisund vigastuse tekkimise ajal. Seejuures vöib kasutada raviasutuse, eiseasjade osakonna, autoinspektsiooni ft. dokumente, samuti asjaosalise ja sündmuakohal olnud isikute seletuai.
ǒmnetusjuhtumi juurdlus vormistatakse vormi BT kohase aktiga uhes eksemplaris. See hoitakse alal koos haiguslehega. Kannatanu nofudmisel antakee temale aktist ärakiri.

Kannatanule haigustoetuse vëljamakemise küsimuse lahendamisel tuleb ametiuhingu kohalikul komiteel voii selle sotsiaalkindiluatuskomisjonil arveatada andmeid onnetuajuhtumi jaurdlemise aktist (BT) ja muid ofnetusjuhtumi kohta koostatud dokumente.

Ametiuhingu kohaliku komitee ning ettevotte voii asutuse administrataiooni illesandeks on analitiosida iga kvartali kokkuvôtete pôhjal olmetraumade ja teel toble voil tyoll toimanud 8 nnetusjuhtumite pôhjuei ning valja tobtada meetmed sedalaadi 8nnetusjuhtumite vahendamiseks.

### 1.2. HOOLETE JA HUUDE RAJATISER HKSPLUCTATSIOOII ATDIHSELES EBLTEV TOOTKAITSETARELEVALVE

सASV t8ठkoodeksi paragrahris 149 nôutakse tootmishoonete ja ehitiste projekteerimisel, ehitamisel jà samuti kasutamiael tobkaitee-eeskirjade ja-normide järgimiat, paragrahViga 150 aga on kehtestatud kord, mille kohaselt muhtegi ettevitet, teehhi, jaoskonda ega muld tootmisobjekti ei tohi vastu vótta ega kaiku lasta, kui selles ei ole tagatud terVialikud ja ohutud tởbtingimased". ENSV veekoodekai paragrahviga 18 keelatakse anda ekspluatatsiooni mistahes objekte, mis ei ole varustatud vee aaastamist vo̊i vee kahjulikku toimet valtivate seadiatega (6). Uusi ja rekonatrueeritud objekte ei lubata ekspluatataiooni anda Hikliku sanitaar- ja tehnilise jurelevalve organite, ametiuningute tehnikainepektaioni ning objekti ekspluatataiooni vôtra ettevôtte $\nabla \delta i$ asutuse ametituhingukomitee loata.

Kơnealused öigusnormid valjendavad pôhiliat osa m. t kaitaealasest ennetavast jurelevalveat. Sellega taotletakse t४ठkaitse nơuete 1gakilgset taitmist ettevotte rajamisel, rekongtrueerimisel ja seadmestamisel ning hoonete ja teiste ehitiate rajamisel, uute masinate ja toöpinkide kongtrueerimisel ja tootmises andmisel ning une tehnoloogia rakendamisel.

## 

Eanetav järelevalve rajatavate $\nabla \delta i$ cekonstrueeritavate ettevotete ja mude ehitiste töbkaitsealase vastaruse tagamiseks toimub kahes jărgus. Jarelevalve algjärgus jalgitakse, kas t88kaitse nôuded on projektidesse sisse viidud, Ioppjärgus aga kontrollitakse, kas valmisehitatud objektis on t8bkaitse nơuded igakulgselt täidetud.

1. Projekteeriv organisataioon peab projektalesande koostamisel lähtuma ehitusliku projekteerimise sanitaarnor mide (CH-245-71), vàstavate ehituenormide ja eeskirjade (CHill)
jt. juhendmaterjalide nôneteat. Kavandatud lahendused (ehitusplatsi valik, veehoidlate ehitamine, heitvete kahjutustamine, atmosfäari kaitse jma.) tulevad kooskolastada kohaliku täterkomitee ning samuti aanitaar ja tuletorjejarelevalve organitega. Objekti rajamisel maapõuevarade leiukohtade alale nôutakse kisimuse kooskolastamist ka riklika tehnilise ja mäejärelevalve organitega. Projektnơudmietes on ette nähtud interjörri, kaasa arvatud seadmed, elektrivorgud, torustikud, ventilateioon, samuti heakorrastuse ja territooriumi haljastuse ning arhitektunMila-kunstiliste nouete kindlaksmalimane. Ruumide konstruktilveete ja arhi-tektuurilis-kunatiliste lahenduste labito vestama kôiki interjobri kujundavaid tegureid, nende hulgas varvasi, valgustuse optimaslsust, ventilatsiooniseadmete sobivust, t88kohtade rataionaalaust.
2. ENSV tठठkoodeksi paragrahvide 149 ja 150 sissejuhatavalt märgitud nơuded Viiakse lofplikult ellu ennetava jarelevalve lôppjägusi mil riiklik komisjon otaustab valaniaehitatud vôi rekonatrueeritud objekti ekepluatataiooni lubamise küsimuse.

Valmisehitatud Kksuse ekspluatatsiooni vasturbtmine taimub eelkîige NSVL 䢙N Riikliku Khituskomitee poolt 30. martsil 1976. a. kinnitatud valmeahitatud ettevítete, hoonete ja teiste ehitiste ekspluatatsiooni vastuv8tmise korra (CHEII III-3-76; 29-4) kohaselt. Elamute, uhiskondlike ja administratiivhoonete ekspluatatsiooni vastuvôtmisel tuleb ar vestada ka CHMII III-K-1-62 "Elamu- ja ubiakondlikud kompleksid, hooned ja ehitised" nôudeid.

Rajatavate ja rekonetrueeritavate objektide nరuetekohar se vëljaehitamise tagamiseks on kehtestatud a) projekteerimisorganisatsioonide vastutus projektide ja eelarvete kvaliteedi ning autorijarelevalve teostamise ja kôigi projekteerimisega seotud kisimuste lahendamise eest ning b) ohi-tus- ja montaažiettevôtete vastutus ehitus- ja montaažtzode projektikohase teostamise eest.

Objekti ekepluatateioonike vasturotmise otsuatab esmalt tellijapoolne tष்ठkomisjon ja seejarel rilklik vastuvotutconiejon.

Tơkomisjoni komplekteerib ja rakendab tegevusse objekti tellija (hoonestaja) parast objekti \#leandmiseks valmisoloku teate asamist ehitajalt (peat88\%8tijalt). Komiajoni tb8korra mskrab kindakg tellija koos ehttajaga. Tbokomisjoni kualuradz tellija, a. o. objekti ekepluatatsiooni votva ette$\nabla 8$ tte $\nabla 81$ asutuge eaindsja, asma uksuse ametilihingu kohaliku kondtes ning ehitaja (peat8878tja ja allt8878tjad) esindajad, samiti ametithingu tehnikainepektaiooni, rilkliku sanitaar ja tulet8rjejarelevalve ning; s8ltuvalt objekti iseloomust, telete organisatoloonide esineiajad.

Proiramiajoni abil selgitab objekti tellija (hoonestaja) VElfa objoxti k8igi osade vastaruse ekspluateerimise nôueteg8. Ekgylnatatelooalks oi Iubata vastu $\nabla$ 多ta objekte, kus oaizob nende kasktamiat takiatavaid vaegtbid ja k8rfalekaldundai kimaltatud projektiat ning kehtivatest eeskirjadest. Valmisonitatud ettovitte peab naiteks olema varuatatud aoadmotos t88taniakeakkomnas normaalae 8hu (puhtus, temperatuur, adigkua) Ja optimalae valgastuse tagamiseks, reovete ja ventilataioonithu puhastamiseks, samuti normides ja eeskirjades bandakameratud tuletifyealúteemide ja -seadmetega (tule-
 Btterittea pearad olema ettenahtud corras sisustatud olmerumsad.

Pø8komisjoni pooit objekti, vastuv8tmisel selgitatud pun-
 tai miklik komisjon asub objekti ekepluateerimise nôuetega vastaruee hindemieele.

S81tuvalt objekti tahteusest meikrab riikliku vastuv8tu-
 jaosaline miniateerium, kagkagutus $\nabla 81$ linná (rajooni) tb8rahva asadikute nolukogu tEitevkomitee. Komisjoni kuuluvad tollija (hoonestaja), peatobr8tja, peaprojekteerija, rilklikn sanitaarjarelevalve, rikcliku tulet8rjejeirelevalve, anetithatagu tehnikainspekteiooni, tellija ametiluhinguorganisatsiooni ja Pinantseeriva panga ning aamuti - NSV Lildu Maaparandare ja Veemajanduse Ministeeriumi , aísteemis veeres-
surseide kasutamist ja kaiteet korraldavate organite osindajad.
 tulet8rjejärelevalve organito, amotithingu tehnikaiaspekteiooni Ia tellija ametithinguorganisatalooni eaindajatel ning samati teistel komisjoniliikaetel vastutus selle eest, et tbikaitsealaste puudustega objekti ekspluatataiooni ei antaks. Mrkigem, et t88kodade, laboratooriumide ja tolete vaikemate aksuste rajamisel vîi rekonstrueerimisel on samati levinud tbykaitse onnetave jarelevalve rakendamine, kuid ette-v8tte- v81 asutueesiseáte komisjonide abil.

### 1.2.2. Soodmod Aa <br> 80moloors

Torkaitsealast emnetavat járelevalvet rakendatakse ka geadmete ja aparastide ohutu konstruktsiooni, illeamentooritud seadmestiku tठठ̈ksitselise vastavuse ning ohutu tehnoloogia tagamiseks. Lahtude tuleb ISS Lidu peasanitaararsti poolt 4. aprillil 1973. a. kinnitatud tehnoloogiliste protsesside organiseerimise eanitaareeskirjadest ja hugieeninduetest tootmisseadmete kohta (27).

Mainitagu, et Juba KSV Lildu T8B RX 13. apmili 1925 mbic ruses (18, nr. 183) kehtestati nơue, et kôik masinatehaste poolt valjalastavad masinad ja toöpingid peavad olema varustatud eeskirjades ettenähtud konstruktilveste ja hoiátavate kaiteevahenditega ( vt . 3.1.1).

Uksikasjalikud abinōud uute seadmete ja aparaatide ohutu konstrukteiooni tagamiseks kehtestati $\mathbb{I S V}$ Liidu Riikliku Plaanikomitee ning $\bar{F} S V$ Lildu $\mathbb{N N}$ Rilikliku Automatiseerimise ja Masináehituse Komitee poolt 20. novembril 1959. a. kinnitatud, kônealuste toodete katse日ksemplaride valjat8btamise, valmistamise ja teimimise korra tuluppihimialruees (18, nr.251).

Uut liiki tootmisseadmete katsemudelite teimimise kord on kinnitatud $\mathbb{N S V L}$ min Rilkliku Teaduse ja Tehnika Komitee vastava pohimäärusega 5. juunist 1969 (18, nr. 250).

Uleamonteeritud seadmete ekepluatateiooniks vertupitmi-
ne toimub oelmargitud valinieehitatud ettevôtete, hoonete ja toiste ehitiste okapluatatsioonike vastuvĝtmise korra (CHull III-3-76) kohaselt. Tehnoloogiliste, energeetiliste, elektrotohnillate, tofatetranspordi, sanitaartehnillate ja teiste soadmete proovimisel ning ekspluatataiooni vastuvôtmisel arvestatakse ka teisi asjasse puturaid eeskirju.

Ulesmonteeritud seadmestiku individuasine teimimine on monteerija alesandeke. Teimimise jurel votab tellija tobikozadejon kindlakrmalaratud vornd kohase aktiga seadmeatiku vastu toapleksseks proovimiseks. Akti allakirjutanise ajast arvates laheb vaàtutus seadmostiku east ille tellijale.

Seadmestiku kompleksse proovimise teostab tellija. ProoFimiseat vôtavad osa projekteerija ja töörôtja esindajad ning vajaduse korral speteisalset ja unikaalset seadmestikku tootva tehase esindaja. Seejărel otsustab töbkomiajon seadmestiku ekepluatatẽiooniks valmisoleku kliaimuse ja vôtab seedmed vastu Fifklikule komisjonile esitamiseks, abitootmise vôi teenindamieiseloomuga seadmestiku aga ekspluatatsiooniks. Rilklik vagturôtukomigjon otsustab seadmestiku vastuvôtmise koos kogu objekti vasturठtmisega tellija poolt esitatud dokumentataiooni ja omapoolse ßlevaatuee pôhjal.
2. Tehnoloogia viljat8Btamisel ja selle projektdokumentide koostamisel peavad ministeeriumid, keskasutuasd ja ettevoitted ning. projekteerimisorganisataioonid tagama kigigiat t88kaitse nofuetest kinnipidamise. Tehnoloogia kujundamisel tuleb eilmas pidada $H S V$ Lildu peasanitaararsti poolt 4. aprillil 1973. a. kinnitatud sanitaareeakirju tehnoloogiliste protsesside organiseerimise kohta (27). Eesicirjadesse on koondatud tolmu eraldamise, milrkainete toime ohu, ulemäirase soojuse ja niliskase eraldumise, mila ja vibratsiooni, samuti k8ิrgeageduslike elektromagnetiliste võnkumistega seotud téhnoloogiliste proteesside ja seadmete sanitaarnర̂uded.

##  <br> JA KO゙RFAKDATIEF

Partei III programia pliatitati ajakohaste ohutustehnikà Vahendite ja sanitaartingimuste loomiee ilesame. Taotletakse tö̈rigastuete ja kutsehaiguste valtimiat (9, lk. 88). Etter8tetea ja asutustes luakse tervislikud ja ohutud toótingimused; nende tagamine lasub administratsioonil (Töbla. 8 147). Omakoria on sotaialistliku riikliku tootmisettevotte pôhimäaruses (18, nr. 4) pandud etterôttele ulesanne järgide tठobaitae-eeskirju ja -norme. Tööseaduaandlua näeb ette tbbkaitse abinôude rakendamiseks vahendite ja fieterjalide eraldamise ning abinôude realiseerimiae kollektiivlepingate ja tठठkaitsekokkulepetega kohtestatavas korrase (788k: 8 156). Spetaiaalsed toökaite abinరud on kehtestatud erinevate tingimustega tóbdel ning tobtajate eri rummituste kohta - maiatobtajad, töötavad alaealised jt.

Järgnevalt kägitletakse neid abinôuaid.

### 1.3.1. Frobaitse meetnote resliseerimine plaanilisos Korras

Etterôttes ja asutuses töobkaitse tồhuatamise ja odasiarandamise Klesanded kalendriaastaks nahakse tobseadusandiuse kohaselt ette kollektiivlepingutes ja tobkaiteekokkulepetes.

1. Kalend Masataks sôlmitakse tobtajaskonna laialdaseks kaasatömbamiseks etterôtte $\nabla$ ồ agutuae tờ igakilgsele parandamisele administrataiooni ja tbiliste ning teenistujate kollektifi kohustusi h8̂mav kollektiivleping. Selles basitletakse tootmiakisimusi ja vahetuid tठठkaitee kusimusi: t88mahukate ja' raskete tobide mehhanieeerimine, tobkultunai tost mine, ohutuatehnika ja toठ̈terviahoiu edasine parandamine, haigestumiate ja tbठvigastuste viltimine, olmerumuide organiseerimine, kaugôppijatest toठtajatele soodsate 8ppiniatingimuste loomine.

UAUKN Preaildiumi ja NSVL Mi Rilkliku Tర甘 ja Pobtan Ko-
mitee miaris "Kollektilvlepingute solminise korra koptan (18, nr. 8) naieb otte tholt poolt adginiatrataiooni ja telsolt peolt amotitihingu kahsliku komitee kohustused lepingasse voro tud Glegamnate ellurakondamisel.

Hellektiiplepingu mitmesuguate lisade hulgas pälvib täholepaxu tठठkaitsekokkulepe. T४ठkaitse taset aitavad t8ata kea kollektiivlopingu juurde kuvinvate teadusliku tobkorralduse, tehniliate meetmete, rataionaliseerimiatoo jta. plaanide edukas roaliseerimine.
2. T8छkaitaekokkuleppe s81mivad administratsioon ja kohalit ametithingukaiteo kalendriaastaks. Selles nåhakse ette t8ठkaitsetiobi, mis aasta jooksul tuleb teha ettevôtte v8i agutuge kapitaalmahutue- ja keibesumadest.

Perkaitse abinciude planeerimisel lahtutakse Uatky Presilidiani poolt 30. mail 1969. a. kinnitatud tởkaitaeabinôudo koomdnomenklatuunist (18, nr. 9), milles käeitletakse oraldi 1) Bnnetuajuhtumite ärahoidmise, 2) haigeatumiate onnetamise ja 3) t8ठtingimuste parandamise uldiai abinôusid. Koondmosenklatuux alugel t88tavad ori amotronnad valja apetaiaalsed tठరkaiteekokkuleppe abinరิude nomenklatunxid.

TY8kaitaekokkuleppes matiratakse kindlaks iga ilesande maswnus. t\&itmise tahtaeg ja taitmise eest vastutaja. Ku-
 ral. kapitaalmahutusermmadest ja viriksemamahuliste tơde korral kaibeammadeat. Rahalised vahendid asaigneeritakse toikaitaeks eelarveliste agutuste puhul riigieelarvest, isemajandavates ettevôtetes nihakse vahendid ette tootmia-flnantrplaani tb kraitseosas.
q8女kaitseks ettonkihtud aumade arvel ei ole lubatud te-
 ma tuleb kasutada taiendavate tbikaitse abinర̋ude tätmiseks.

Tr8kaitsekokkuleppe projekti koostab ettevôtte $\nabla 8 i$ asutuse ohutustehaikaingener. Kokkuleppe koostamisest víimaldatakse ettevôtte vôi asutuse tbరtajaskonna osavôtt, milleke korraldatakge kokkuleppe projekti arutlus töötajate uld-vii ametiluhingukomitee lahtisel koosolekul. Kokkulepe kehtestub
selle allakirjutamisega otterôtte vôi asutuse direktori (juhataja) ja ametithingu kohaliku komiteo esimeke pooit.

Btterotted ja asutused on kohustatud t8ekaitsekokmioppe taitmise kohta esitama atatistilised asstanruanded oma asukohajargeele statistika valitsusele ja oma kôrgeraledevale organile; tödakaitsekokkuleppe täitmiee ja ômetuajuhtumite aruanne oin uhine (vt. 1.1.5.2). Aruanded esitatakee kahtestatud vormide 7-t, 9-t ja 8-t (kaevandustes) kohaselt. Alla kirjutavad ettevotte voil asutuse direktor, pearaamatupidaja ja ametiohingukomitee esimees.

Bttevôtte voii asutuee ametiuhingukonitee kontrollib pidevalt to8kaitsekokkuleppe täitmist, akteerib kontrolli tulemused ja organiseerib vastavaid ettevottesiseseid arutlusi. T8ठkaitsekokkuleppe täitmist jalgib administratioion obutustehnikaingenemi kaudu.

### 1.3.2. Ti88kaitse abinóud eriEingimatega totiol

Trökaitse normatiqumaterjalides năhakee ette eriliste tbokaitae abinộude rakendemine a) tößdel, mis" on seotud osemete kandmise ja seadmete abil teisaldamisega ja b) trödel rasketes temperatuuritingimustes.

1.3.2.1. Beemete kandraine<br>ja toisaldamine

Tervist kahjustava Ulekoormamise vailtimiseks on NSVL Tర甘 RK poolt 20. septembril 1931. a. kinnitatud laadimistöbde eeskirjades kindlaks mäaratud piirnormid esemete kandmise ja teisaldamise kohta (18, nr. 164). Täisealise meestöblise poolt kantava eseme massi ulempiiriks on $80 \mathrm{~kg} .^{1}$ the 50 -kdlogrammiseid esemeid lubatakse kanda mitte kaugemale kui 60 m ; nende esemete turjalevotmiael peab abistama teine tööline ja mö̈da kaldpinds (kalle kuni 1:3) porib neid kanda mitte korm gemale kui 3 m .

[^3]Raskemate essmete tóstmine ja teisaldamine laadmiat68del ja sisetranspordis tavaliselt mehhaniseeritakse. VastaVate mehhanismide puudumisel tuleb kuni 500-kilogrammiate esémete puhul kasutada vagonette ja kärusid ning telai lintsamaid seadeldiai. tie 500-kilogrammiste esemete umberpaigutamine aga peab toimuma vinteide, telferite, tóstekraanade; mehhanismide ft: abil.

### 1.3.2.2. Rasked temporatunfitinginueod

Toठseadusandlue nousb tobkaitse rakendamist Filistingimustes kulmal aastaajal jaikumas keskennas toimuvatel tobdel.

1. Kulmal aastaajal valiaठhus toimuvatel toodel on ette nähtud aoojenduevaheajad, soojenduevoimaluste organiseerimine (29-1) ning tasuta eririfivastuse andmine kehtegtatud norede kohaselt, tugeva pakase puhul aga toठpasa liuhendamine voi to8 katkestamine. Tingimueed, mille puhul neid soodustusi rakendatakes, on meie vabarigi kohta kehteatatud EFSV RKT märusega 6. deteembriat 1940 (18, nr .20 ).

Valiatiodel on temperatuuri lubatud alampiiriks tuilevaikse ilma korral - $30{ }^{\circ} \mathrm{C}$; sellest madalama temperatuuri puhul t88d katkeatatakse. Tuulise ilma puhul s8ltub lubatav minimaaltemperatur tuale kiimasest.
2. Kuumas keskkomas - tsehhides, tobkodades jm. toठtajatele antakse erirరiva日tug. Mסnedel erialadel on WSV Lildu
 oktoobri 1974. a. mäarusega kinuitatud nimekirje kohaselt ette năhtud luhendatud töరpäev ja tälendav puhkus (28, 23).

Selie k8rval on ettevitte vii asutuse administratsion, vastavalt Jaitan 11. juuni 1934. a. ja 15. aprilli 1935.a. mài rustele ja ENSV RKN 11. aprilli 1941. a. mä̈̈rusele (18, nr. 19), kohustatud varuma kumas keskkonnas (metallitơostuse, portselani-, Pajansi- ja tellisetehaste rastavad taehhid, elektrijaamade katla- ja masinaruumid jt.) tobtajatele $0,5 \%$
 Seda peab jätkuma uihe toठlise kohta 4 kuni 5 liitrit vahetu-
ses. Kuid K. J. Jussupovi, I. S. Kandrori, A. I. Bokina jt. (24, 31) uurimisandmetel oi ole soolane vesi ilmtingimata vajalik, on isegi móneti kahjulik, ning lahjendatud mahlad ja tumid kôrvaldavad janu koguni paremini. Kende kasutamisel plisib vee ja soolade vahekord organiemis kililalt hästi.

### 1.3.3. Kaiat88tajato E8tikaltge

Maistöötajate puhul arvestab meie toठeeaduaandlus maise erilist osa uhiskonas emana ning naise ja mehe fifieilise jou ebavônd

T88seaduandlus keelab naise rakendamise rasketel ja tanViat kahjustavatel tobdel ning samuti allmatcodel (T8 167). Kehteetatud on nimekiri nende eriti raskete ja terviat kahjustavate tơode kohta, kua naiai ei $\nabla \delta i=$ rakendada (18, nr. 50). KHSV 㽨 mäaras 13. septembri 1957. a. määrusega tindaka nimekirja nende, peamiselt kvalifikataiooni n8udvate t8ठde kohta, kus erandina lubatakse kasutada naistobjoudu (18, nr. 42). Piiratud on naiste kasutamist naiteks kalat88stuse morelaevadel (18, nr. 44), naiamaalreid on keelatud rakendada laeva pöhjakonstrukteioonide, termokastide je teiste raskeati ligipääsetavate laevaosade värvimisel ja vana varvi eeaaldamisel.

KSV liidu Töö RK 14. augusti 1932. a. maxacisega knnitati taisealistele naistele rasküte kandmise ja teisaldamiae normid (18, nr. 47). Naistöötajail lubatakse kanda kani 20-kilogramiseid esemeid; kandam (koos kanderramiga) kahe naistoblise jaoks ei tohi uletada 50 kilogrami.

Haistöbjolu rakendamine ờajal, s. o. kella 22-at kuni 06-ni ei ole lubatud. Ajutise abinర̛una lubatakse naiste rakendamist öösel rahvamajanduaharudes, kus seda tingib eriline vajadus (Tరठk. § 168). Sama 8igusnorm ei luba rakendada cöajal, uletunnitoödel ning tbödel puhkepäevadel ega paata komandeeringusse rasedaid naisi ja imetavaid emasid, samuti. naisi, kellel on kuni the aasta vanueeid lapsi. Naisi, kellel on 1 - 8 aasta vanuseid lapai, ei voi nende n8usolekute rakendada Uletunnitoठdel voil saata komandeeringuese.

Stunituse eel antakse puhkuet 56 kalendripàeva ja pai－ Past sumatust 56 paieva．Mitmikute ja raske stinnituse puhul pikeneb skmituajargae puhkue 70 päevale（Toठk．\＆170）．Pea－ le ailnnitugjargae puhkuse on asjaosalisel oigus vơtta taien－ davat palgata puhkugt kuni lapse Wheaastaseks asamiseni（ $48 \mathrm{~B}_{2}$. 8 172）．

Vajaduse korral viiakse naistöottaja enne sünnituspuhku－ sele minekut $\nabla$ ofi ka imetanise perioodil ja kuni fihe asgta va－ nues lapsega maine ule kergemale töble，allitades keskise tobtaou ondise tठర jairgi（ 788 k ．§ 169）．

Imikut rinnaga toitvale emale ja kuni aastase lapeega naisele on otte nahtud töbtasu alla kuulurad lisavaheajad tठర夭 lapae toitmiseka mitte harvem kui iga 3 tumi jarel kea－ tugega iga kord vahemalt 30 minutit（Töolk．§ 175）．進taikute phhul antava vahoaja kestus peab olema vähemalt 1 tund．Li－ eavaheaegra on lubatud tơठtaja vastava taotluse puhul uhenda－ da ja vila toठpäeva lippu，a．o．luhendada toöpäeva keatust．

## 1．3．4．siegtavete alacalinto 

Alaealiate tobkaitse lähtub raske puliailise ja kahjulike tso－ tingimuste ohtlikkuaest alaealiste．tervisele．T88seadusand－
 § 179）：15maastaai vठib adminiatrataioon töle vôtta erand－ jumtucel kooskôlas kohaliku ametilhingukomiteega．Tööle vöe－ takse individuealsel ja brigasdilisel meetodil vailjaठ̂ppeks ja edaeiตeks t t

Alaealiste tobnadala pikkus：16－ja 17－aastastel 36 tum－ di ja 15－aastastel 24 tundi（T88k。§ 46）．T88päeva pikkue： 16－ja 17－aastastel 6－päevase tobnidala puhul 6 tundi，5－päe－ vase tobmadala puhul 7 tundi ja 12 minutit；15－aastastel 6－ päevase toönảdala korral 4 ja 5－päevase tơonädala korral 4 tuadi ja 48 minutit．Luhendatud tठరpàeva esst makatakse ala－ ealiatele nagu taistöbpäeva eest vastava kaiegooria töblis－ tole ja teenistujatele（TO8k．§ 186）．

Alaeallai oi tohi rakendada rasketel ja terviat kahjua－
tavatel töठidel, samuti allmaatobiel (Foठk. \& 54). Tobde, almkutaete ja erialade nimekiri, kas ei labata alla 18-aagtaote
 tasu Komitee 29. augusti 1959. a. miërusega nr. 629 (18, nr. 54). Viljaóppe-eqsmärgilise tootmispraktika ajal aga lubatakae lima- vôi makutsekoolide ming tehnikumide ja kesklroolide IX kuni XI klasside ofpilasi sellesse nimekirja $\nabla$ Betud töōdele, kuid mitte ule 3 tnnni päevas. Individuaalse ja brigaadilise valljaठ̃ppe korras ei ole alaealiste $\begin{gathered}\text { ailjaठ̃petamise }\end{gathered}$ nendel töoblel lubatud.

Oma 29. auguati 1959. a. määrust on NSV Lildu 屜 Riikliku Töo ja Tơotasu Komitee tälendanud 29. detsembri 1964.a. mä̈rusega (18, nr. 54), mia lubab p81lumajanduses traktoritel, kombainidel ja teiatel mehhaniamidel rakendada neid nutte alla 17, aasta vanuseid alaealisi, kellel on vastava mehmanismi juhtimise luba.

Alaealiate jaoks on kehtestatud esemete kandmise ja misaldamiøe erinormid. Heed kinnitati Vene MFSV Töö RK \&omartsi 1921. a. määrusega ja muudeti mठ̊nevorrra 14. augustil 1932 (18, nr. 53).

16- ja 17-aastasi noorukeid ei lubata mingil juhul mäarata töole, mis seisneb pidevas ile 4,1-kilegramaiste esemete kandmises. Raskemaid esemeid voilb kands ainult juhul, kai see on seotud alalise kutsetööga; see töö ei vôi uletada kalmandikku asjaosalise tööajast. Kandami makaimaalseks normiks 16- kuni 18-aastase meessoost alaealise jaoks on $16,4 \mathrm{~kg}^{1}$, naissoost alaealisel $10,25 \mathrm{~kg}$. Raskemate esemete teisaldamisel tuleb rakendada, mä̈ruses ettenähtud korras, käsivahendeid vòi mehhanisme:

15-aastaste alaealiste kohta on kantavate esemete massi Ulemmäaraks pool 16- kuni 18-aastastele ettenähtud piirviärtustest.

On kehtestatud alaealiste tơblevotmise celne ja toठtamise aegne perioodiline iga-aastane argtliku libivaatuee konraldamse nôue (Töbk. § 182).

[^4]Korralise puhkase keatus alla 18 aseta vanustele tobtajatele on liks kalendrikuu (T88k. 8 46). Puhkust antakse suvel; samas aga on alaealistel oigust puhkust kasutada mönel teicel aagtaajal (T88k. 184).

Kehtir t88seadusanding oi luba alla 18-aastasi to8lisi ja teanistujaid rakendada 8iatel t8ödel ja mietunnitoódel ning tơơdel puhkeparevadel (Tठరk. § 183).

T88tavate alaealiate kehalise ja vaimse tervishoiu huFides rakendatakse ettevotetes ja asutustes ka muid meetmeid: a) Pikliku sotaiaslkindilustuse korras puhkekodudesse sunna-
 andmine; b) arstlikud iabivastused, dispanseerimine jght., c) sporditiritused $j a$ d) ametitihingu klubiuritused.

Rida soodustuai on ette nahtud ontustes ja kaugotppeasutuates edukalt edasifoudvatele noortele: lahendatud trönsial Foil t8opiev, tikiendar puhkus jt.

### 1.4. EOOSTEIERI OIDABITOUD

Alljárgnevalt kasitletakse ettevoitete ja asutuate t8otajatele tasuta individuaalkaitsevarustuse andmise, ravi-profalaktilise toitlustamise ning meditailnilise teenindamise seaduananlikke alueeld.

### 1.4.1. Fagnta individuaslEarseovaruntua

Tưseadusandlusea (T\&ök. 8 157) on ette nahtud tasuta indiVidualkaitsevarustuse, a. o. erirôivastuse (rôivad, jalatsid, peakatted ja kindad) ja individuaalkaiteevahendite (silmade, hingamiselundite ja kuulmisorganite kaitsevahendid) andmine kahjuetavate tingimustega tobdel, keha maiarivate ainetega tötamisel ning erilietes temperaturitingimustes toimuvatel tördel.

Frir8ivastuge ja kaitaevahendite tasuta valjaandmine totmub a) \#SV Liidu Mot Riikliku T88 ja TB8tagu Komitee ning thatkw

Presildiumi poolt 11. juunil ja 22. aprilil 1960. a. kinnitatud juhendi (18, nr. 180) ja b) vastava 1959. aasta otause (19) alusel ning hiljem kehtestatud eriroivastuse, -jalataite ja kaitsevahendite tasuta valjaandmise tootmisharu-tuapnormide (30) alustel.

Hormides on kindlaks mäarratud teatud kutse- ja: töठalal väljaantavate varustusesemete nomenklatuur ning esemete kandmise, s. t. amortisateiooni ajad. moned esemed on operatiivehk valvevarustusens ette nähtud kasutamiseks ainult tö̀ ise loomust tingitud vajaduse korral.

Pöötajad tuleb varuetada ainult riklikele standarditele ja tehnilistele tingimuatele vastavate esemetega. Bttevattesse voi asutusse saabunud individuaalkaiteevarustuse par tiid vaatab $\mathfrak{i l e}$ ja vôtab vastu adminiatrataiooni ning ametiuhingukomitee eaindajatest koosnev komiejon. Kasutamiskolbmatuks osutunud esemed tuleb hankijale tagastada ja esitada reklamataioonid.

Juhendi kohaselt peab kaitsevahendeid hoidma teistest esemetest ja materjalidest eraldi kuivas omaette ruumis. Varuatusesemete väljastamisel kinnistatakse need tarvitajatele.

Esemed, mis kandmisel muutusid kasutamiskôlbmatuks kasutajast mitteolenevatel asjaoludel, asendab etterote voti asutus kaөutuskolblikega. See toimub adminiatrataiooni ja kohsliku ametiuhingukomitee esindajate poolt koostatud akti alu.. sel.

Operatiiv-varustusesemeid hoitakse tsehhia, töcikojas, laboratooriumis kohtades, kus neid on vaja, vōi selleks eraldatud kapis, vôi siis annab eelmine kasutaja need ule teda väljavahetavale töötajale. Mittekinnistatavate eaemete eeat kannab vastutust töoloigu juhataja ja kinnistatute eest kasutajad, kellelel ese on välja antud.

Respiraatorite, gaasitorbikute jt. kaitsevahendite kasutamise korrast peab tö̀tajaid instrueerima. Kaitsevarustuse saanu on kohustatud seda tö̀ ajal kasutama vastavalt töö iseloomule (Töök. § 152).

Soojad erirôivastusesemed väljastatakse ainult kưlmaks perioodiks; suvekuudeks vöetakse need esemed nimekirja alusel lattu hoiule.

$$
-45-
$$

Individuaalkaitsevarustuse esemete pesemine, desinfitseerimine ja parandamine, vajaduse korral teimimine, .aamuti filtrite, klaaside ja teiste osade asendamine on ettevôtte $\nabla 81$ asutuse administrataiooni ulesanne. Hoolduse ajal kasutab. tøठtaja kaitervaruatuse dubletteksemplare. Juhul kui norald ei näe ette teatud varustusesemete valjaandmist uhele toठtajale mitmes eksemplaria, korraldatakse hooldua sellel ajal, mil esemete kasutaja ei toöta.

Seepi ja teisi puhastus- ning samuti neutraliseerimisvahendeid antakse mä̆rdumieega seotud voi terviat kahjuatavatel töödel (Töbk. § 158). Heed valjastatakse etterotte voi asutuse adminiatrataiooni poolt koostatud ja kohaliku ametiuhingu komiteega kooskסlastatud tööde ja kutsealade nimekirja aluael (2, 1970; lk. 59).

Peale selle tuleb etterottes ja asutuese valja panna seep ja kuivatuevahend, et töbtajad saaksid töơ ajal jatööpäeva lôpú käsi pesta.

Kaltsesalvide ja -pastade valjaandmine töotajatele on vajalik nahka kahjuatavate ainetega seotud töödel.

### 1.4.2. Prorthoketilige <br> Eolsingtarine

Eriti terviatkahjuatavates tingimustea to8tajatele antakse tasuta piima voi ravi- ja profilaktiliat toitu (Töbs. § 159).

### 1.4.2.1. Bripilma andmine

Tervist kahjustavates tingimustes töctajatele antakse ettevotte $\nabla \delta i 1$ asutuse poolt taguta pilma voii muid vôrdväärtuslikke toiduaineị (Töok. § 159). Eripilma peab töolline voi teenistuja kasutama tö̈loleku ajal.

Eriplima andmiae aluseks on NSV Liidu MN Riikliku TBO ja Tơ̈tagu Komitee ning UAUKKN poolt 13. novembril 1969 kinnitatud tasuta piima andmise eeskirjad (18, nr. 27). Arvestada tuleb nendele eeakirjadele lisatud NSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi poolt 22. mail 1968 kinnitatud tasuta piima saamist 8igustavate meditsilniliste näidustuste loetelu.,

Tasuta pilma－0，5 1 päevas，6－paevase tơontadala noyn－ antakse juhul，kui asjaosaline töotab ettenăhud tervist kah－ justavates tingimustes vahemalt $1 / 2$ tobpaeva valtel．ISSVIA1－ du MN ．19．mai＇1967．a．ja Festi KSV MN 6．juuni 1967．a．mää－ ruse（18，nr：26）ning ametiluhingu kohaliku komitee porhimä̈－ ruse punkt 14－b（18，nr．193）kohaselt koostab ettevitte $\nabla 81$ asutuse administrataion kooskilastatult ametithingukomites－ ga nende tobide ja kutsealade loetelu，mis annavad töoliatele ja teenistujatele 8 iguse erfpiima vīi samavarare mun toiduai－ ne saamiseks seoses tervist kahjuatavate töotimstixantoga．Eee－ kirjade kohaselt voetakse see loetelu kollektiivlepingu $\nabla$ ofi töökaitsekokkuleppe lisasse．

## 1．4．2．2．Ravi－profulaktiline toftlustanine

Briti tervistkahjustavates tingimastes töbtajatele on nende tơvరime säilitamise ja kutsehaiguate valtimise eesmargil et－ te nïhtud NSV．Lildu MN 22．detsembri 1960．a．mäaruse nr． 1302 ja Reati NSV MN 30．jaanuari 1961．a．mäaruae nr． 37 （18，nr． 23）kohaselt tasuta ravi－profulaktilise toidu andmine．Selle－
 mäarcuse alueel $⿴ 囗 十$ ja UAUKN Presildium 10．veebruaril 1961．a．märugega nr． 122／3（18，nr．31）．Sama määrusega kehteatati ka ravi－ja pro－ fulaktilise toidu saamist celdavate kutsealade loetelu（18， nr．30），toidurataioonid，vitaminipreparaatide normid ning ravi－ja profulaktilise toitlustamise eeakirjad（18，nr．32）．

Ravi－ja profilaktilise toidu aammise figus on keomia－， metallurgia－，elektro－ja raadiotehnika－，toiduainetet 8 batu－ sea ja majal eriti kahjulikel kutae－ja toibaladel tobtajatel．

Eeskirjade kohaselt lasub tobitajate varuatamine profilak－ tilise toiduga ettevotte voi asutuse adminiatratsionil．Prom fiilaktiline toit antakse töơtajale enne toib algust homikuei－ nena vòi，kooskolas ettevotte tervishoiupunktiga，erandina lou－ navaheajal ja auluakse ettevotte aöbklaa．Beakirjad Iubavad ka ukeikuid erandjuhte－profulaktiline toit voidakse amd val－ mistoiduna toठtajale kojuviimiseks．Ravitoitu antakse toठta－
jatele ainult nendel töoplevadel, mil nad faktiliaelt toठtavad nendel tobidel, kus profulaktilise toidu andmine on ette nahtud, gsimuti ks to8ometusest voi kutsehaiguseat tingitud t88才8imetusplevadel; juhul kui haigestunu ei ole hospitaliseeritud. Kini kuus knúd jatkatakse ravitoidu andmist invaliididele, kes seda said eme invaliidistumiat, ja kuteshaiguge trmmate ilmamise tottu teisele toble $\ddagger$ ieviidutele. Profulaktiline toit asilitatakse rasedus- ja simituapuhkuse poyioodil.

Fttevo̊tete $\nabla 81$ asutuste administratsion on kohustatud tatruatama to8liai ja teenistujaid ravi- ja profulaktilise toitlustamise eeakirjadega. See toimub tơkaitsealase instrueerlmiae ja valjaठ̊ppe (vt. 1.1.4) sifeteemis.

### 1.4.3. Hoditsisinilme teomindamine

Eonatitutai oonis ettenaihtud tasuta arstiabi seisneb thalt poolt t880igastuste ja haiguste otseses ravis ning teiselt poolt toítajate tervisliku seisukorra kontrollimises ja tulemuste almsel ravi-profilaktiliate abinobude rakendamises.

### 1.4.3.1. Asgtiabi Zormadus

Foditaliniliat teenimiust korraldatakee ettevơtetes ja asūtanteg aldigte ravi-profilaktimasutuate voi selleks etteVibtes $\nabla 81$ asutuses ellukatsutud tervishoiupunicti kaudu.

Torfishoiuprankid rajatakge trbatueettevotete abihoonete ja abirumaide ehituenormides ja eeakirjades ( CHMII II-92-76; 29-2) ettemilhtud korras.

Selle juhenddokumendi kohaselt seab ule 300 töötajaga otterôtesae vôi asutusse liman voi rajoonihaigla sisse Velatri punkti.

Euni 4000 t $88 t a j a g a$ ettevరitetea vofidakse rajada aratipunkt. Argtipunkti kategooria s8ltub t88tajate huigast: I kat. 3000-4000, II kat. 2000-3000 ja III kat. 1200-2000 tobtajat.

Alla 300 t88tajaga ettevôtte $\nabla 81$ asutuae puhul lasub me-
ditsiiniline teenindus sellel ravi- ja profälaktikaasutusel, mille juurde ettevôte vôi asutus on kinnistatud.

Tervishoiupunktid paigutatakse ettevottes ja asutuses abihoonesse, tootmishoone esimesele korrusele, voi selleks rajatud omaette hoonesse. Kaugus töökohtadest ei voi iletada 1000 m .

Tervishoiupunkti ruumide arv ja môठ̊tmed soltuvad kategooriast. Ruumid, majandusinventari ja seadmed annab tervishoiupunktile ettevôte vôi asutus, samuti hoolitseb ta side ja mule kommanalteenuste eest; meditaiiniliae aparatuuri, ravimid ja sidumiamaterjali aga annab linna- vôi rajoonihaigla.

Peale profulaktiliste läbivaatuste ja otsese ravi on tervishoiupunkti ilesandeks teha kase sanitaarharidusmaja ning teiste vastavate organisatsioonidega ettevotetes sanitaarharidustööd.

### 1.4.3.2. Meditaiinilised labivaatused

Pööseadusandluses on kehtestatud monede kategooriate tööliste ja teenistujate kohustualikud aratlikud läbivaatused. Ette on nähtud kaks gruppi arstlikke läbivaatuei (Töök. \& 162):

1. grupp - töökaitselised läbivaatused, näiteks rasketel ja tervist kahjustavates tingimustea ning ohtlikel töödel, samuti transpordivahendite liiklusega seotud tobidel töötavate töolisate ja teenistujate arstlikud läbivaatused;
2. grupp - läbivaatused uldhügieeni nơuete täitmise ja nakkushaiguste leviku pidurdamise eesmërgil. Need arstlikud läbivaatused on kohustuslikud toiduainetetööstuse, toitius-tus- ja kaubandusettevòtete, veevärgi-, ravi-, profulaktikaja lasteasutuste ning mठ̃nede teiste ettevôtete ja asutuste kindlaksmääratud töötajatele.

Töökaitseliste, s. O. esimese grupi arstlike läbivaatuste enamiku läbiviimise kord ja tööd, mille puhul läbivaatused on töötajatele kohuatuslikud, on kindlaks meäratud WSV Liidu Tervishoiu Ministeeriumi 30. mai 1969. a. - käskkirjaga nr. 400 (18, nr. 21). Käakkirjas on kehtestatud ka
perioodiliste labivaatuste tähtajad (3, 6, 12. ja 24 ikud) ning loetelu tervisehäiretest, míe ei voimalda kindlaksmäaratud tervistmahjustaval vōi ohtlikuil töoll töötamist.

Labivaatues organiseerimine on tervishoiupunkti ja ottevôtet vôi asatuat teenindava ravi- ja profulaktikaasutuas nlesandeks. Labivaatuse teeb tavaliselt terapeut, kid goituvalt tervist kahjustavate tegùrite iseloomust töötavad kaesa telsed meditaiinispetsialistid. M8nel juhul rakendatakse tälendavaid röntgenoloogilisi, laboratoorseid jt. uuringuid.

Belrevs ja perioodilise arstliku läbivaatuse kohuotuslaste nimekirjad ja läbivaatuae tähtajad kooskôlastàtakae ettevôtte $\bar{\delta} \delta 1$ asutuse adminiatrataiooni ja ametiíhingu kohaliku komitee, vastava raviasutuse ning sanitaar- ja epidemioloogiajaama vahel.

TB8levరtmisele eelneva läbivaatuse andmetel otaustatakse asjaosalise sobivus antud tökohale. Perioodilised läbivaatused aga annavad Mlevaate töötaja terviseseisundi kohta ning alused ravi- ja profalaktiliste abinôude tarvituselevot miseks. Rakendatakee toठtaja süatemaatilist dispansearimist, armaraist sanatooriumi $\nabla$ oil haiglasse, dieet- voi profilaktiliae toidu andmiat jma. Läbivaatuse andmete alusel voidakse vildata vajaduéele parandada töbtaja töठtingimusi.

Beditaiinilise läbivaatuse tulemuste alugel määratud profulaktiliste abinôude täitmise kontroll lasub linna täitevkomitee tervishoiuosakonnal ning sanitaar- ja epidemioloogiajaamal, rajoonides aanitaar ja epidemioloogiajaamal vöi rajoomihaiglal.:

> 1.5. TOX- JA PUHKBAJA RGŽIITA

TBX- ja puhkeaja režilm kooa ainevahetuge ja koormuse režilmiga on inimese tervise ja töövôime ning aamuti kaitseFalmiduae tagamise seisukohalt eriti tähtsad.

Tठठ̈seadusandluses on tठö- ja puhkeaja režiimi kehtestamiael lahtutud töotingimustest ning vanusest, soost ja teistest teguritest (TXరk. peatikid IV ja V).

### 1.5.1. 488 - 1a puhkeafa vaholduafne 8bpaevas je nedalas

Hornaalne tööaja kestus ettevôtetes ja asutustes ei vôi ule tada 41 tundi nädalas (Tobzk. \& 45). Lishendatud trobaeg on otte nähtud (föök. § 46) a) 16-kuni 18-aastastele t8olilatele ja teonistujatele kestusega 36 tundi nëdalas ning 15- kuni 16-aastastele kestusega 24 tundi nädalas; b) töbllstele ja teenistujatele, kes töötavad tervist kahjustavatel töödel, kestugega mitte tile 36 tunni nidalas.

Tööpäeva (vahetuse) pikkus kahe puhkepäevaga 5-tööpäevase nädala puhul on normalse, 41-tunnise töơnädala korral keskmiselt $41: 5=8 \quad 1 / 5$ tundi, s. t. 8 tundi ja 12 minutit. He 8 tunni ulatur tö́öpäera osa ( 12 minutit) summeeritalise igal 8-ndal töönädalal Uheks laupäevaseks törpäevaks. 36-tunniae töönädala puhul on tööpäeva pikkus keakmiselt 7 tundi ja 12 minutit ning 24 -tunnise nädala puhul 4 tundi ja 48 minutit.

Nendes etteròtetes ja asutustes; kue 5-päevase töönädala sisseseadmine ei ole töö iseloomu tîttu otstarbekohane, gäilib varem kehtinud 6-päevane uhe puhkepàevaga tobnêdal. Tööpäeva kestus 41-tunnise nädalanormi puhul on 7 tundi ja puhkepäevaeelsel päeval 6 tundi, 36-tunnise nädalanormi puhul 6 tundi ja 24 -tunnise nädalanormi korral 4 tundi. WSV Lit du Ulemnôukogu Presiidiumi 14. märtel 1967. a. seadinge kohaselt säilib 6 tööpäevage nädalarežiim oldhariduslikes koo lides, körgemates ja kesk-eridppeasutustes ning kutsehariduesüsteemi ofppeasutustes.

Töö tervisekahjulikkueest tingitud luhendatud t8bajaga tö̈̈kohad ja elukutsed ning konkreetsed töbpieva pikkueed on
 tee ning UAUKI Presilidiumi 25. oktoobri 1974. a. mäarusega kehtestatud nimekirjas (28).

Normaalse 41-tunnise kestusega töznädala režilimi puhul luhendatakse rifklike puhade eelsete tööpëevade pikkust the tunni 'vorra nil 5-, kui ka 6-päevase töönïdala korral (Iöbl. 8 48).

Öösel, s. O. kella 22-st kuni 06-ni törtamisel luhenda-

takse normaalse, 41-tumise kestusega tobniedala puhul t80päeva (vahetues) kestust the twani vôrra, vahetuatega töol the puhkepäevaga 6-päevase tobngłdala korral ja moudel seadusand-


Iähtudes tō iseloomast - katkematult kulgevad t8oprotseasid, erilised tootmia- ja töठtingimused - lubatakse toibaja kestuse pikendamist ule normaalkestuse ja summeeritud tööaja aryestust.' Pöaja keatus sel puhul ei voi Mletada normaaleet töötupdide arvu arvestusperioodil, näiteke kuu vôi kvartali valtel (robk. 8 55). Tavaliselt peab vaheaeg kahe tö̈päeva (vahetuse) vahel vastama vähemalt kahekordsele tơövahetuse piknusele.

Töttajad saavad puhkamiseks ja einetamiseks vaheaja keaturega kuni 2 tundi. Seda vaheaega tööaja hulka ei arvata. Kus töö iseloom vaheaega ei vòimalda, antakse asjaosalisele töblisele või teenietujale einetaniae vôimalua tööaja kestel. Vaheaja koha tööpäevas ja tema kestuae määrab kindlaks administrataioon koosk8las ametithingu kohaliku komiterga ettevotte voil asutuse töösisekorra eeskirjades.
thetunnitbö on töobseadusandluse kohaselt tavaliselt keelatud. Seda lubatakge ainult kindlakemiäratud erandjuhtudel kooskסlas ametiuhingu kohaliku komiteega (Töök. § 56). Uletunnitöo kestus aastas tö̈lise kohta ei vöi uletada 120 tundi ja kahel nasberpäeval kokku nelja tundi (Töök. § 58).

Igal nỉdalal aeavad tö̈tajad katkestamata puhkeája, millle kestus peab olema vähemalt 42 tundi. Vilepäevase töönädala puhul antakse kake ning kuuepäevase töönädala puhul uks puhkepäer ( $T$ ö̈ k. \& 60 ja 62).

Puhkepkeval vơib töötajat töble rakendada ainult erandjuhtudel - näiteke kilire remondi vộ avaril korral - ja seda ametiluhingu kohaliku komitee loal. Puhkepäeval töötamise ee日t antakae teine puhkepäer lähema kahe nädala jooksul. Tööks kaeutatud puhkepäeva kompenseerimine rahas ei ole lubatud; seda volib teha ainult seadusandluses ettenähtud erandjuhul.

EXP Keakkomitee ja Eesti NSV MN 26. auguati 1967. a. mä̈̈rusega nr. 345 (19, lk .323 ) kehtestati sovhooside ja teiste

Piiklike pollumajandueettevotete taimemasvatuatobtajate t88tamise erikond Bimetatud tobtajaid on adminiatrateionail kooskôlastatult ametithingakomiteega oigus rakemada pollu-to8de-perloodil toble erigraafikua ettenintud puhkepäevadel: Hende parade asemele antakse teiaed pakkepaevad parast iga pingelise p81lutobperioodi IOppemist. Seejuares Voidakse puhkepäevi armmeerida perioodi eest, mis el uleta kaht kuad.

### 1.5.2. Pumkanad

Kalendriaastal kasutavad t8itajad pahkuseks riiklikke pthasid ja korralist puhkust. Peale selle nkeb seadusandius ette lisapuhkused tervist kahjustavatel tobidel ja rasketes toitingimustes töobtajatele ning normeerimata t8bajaga tiotajatele (Tరठk. \& 68, 69 ja 72).

1. Korralise puhkuse 81 gus on kరigil toblistel ja teomnistujatel (välja arvatud ajutised ja hooajat88lised) 11kua-.
 § 71).

Olenevalt töolalast on oale töరtajatele ja alaealiatele kehtestatud pikendatud puhkus: a) alsealistele uks kalendrikuu; b) enamikule teadusliku uurimise instituntide ja raasatukogude tơótajatele 24, kర̂rgóppeaqutuste 8ppej8ududele, koolide ja tehnikumide direktoritele ja koolinapektoritele 48 tơơpäeva; laborantidele 24 tööpäeva; internaatkoolide kasvatajatele 36 tööpäeva; erirežiimiga koolide kasvatajaile 48 tơơpäeva (Eesti HSV max märus 26. maiat 1949; 19, lk. 349); c) I ja II grupi invaliididele - pimedatele, kes tobtavad rikkikes etterठtetes ja pimedate uhingu סppe- ja tootmietơơkodades, 24 tơöpäeva. ${ }^{1}$
2. Lisapuhkused on ette nähtud eriti terfist kahjustavatel ja ohtlikel töödel töbtajatele, aamuti nomeerimata t88ajaga tơblistele ja teeniatujatele (frobk. § 72).

[^5]Lisapuhkust eriti tervist kahjustavatel töödel ja oht－ likes tingimastes tobtajatele antakse $\mathbb{E} S V$ Liidu MS Rikliku Toठ ja Fiobtagu Komitee 25．oktoobri 1974．a．määrusega keh－ testatud nimekirja（28）kohaselt．Lisapuhkuse pikkue on sel－ le miaruse alusel，s8lturalt tơ iseloonust，6，12，18，24； 30 च 8136 tठठpăeva．Lisapuhkue lifdetakae varem，kuni 1967．a． kohtinud minimalsele， 12 páevasele korralisele puhkuesle．

耳ormeermata tobpaevage töotajatele vọib HSV Iiidu Tơo RK 30．aprilli 1930．a．puhkue－eeskirjade（18，nr．10）ko－ haselt lisatöokoormuse ja valjaspool normaaltoiobaega tehtud t8\％ee日t anda lisapuhkus̆t kuni 12 tööpäeva．耳ormeerimata töo－ sjaga kutsealade kidine naidisminekiri on kehtestatud．Eesti HSV Txo kK poolt 1941．a．（18，nr．13）．

Bttevotte $\nabla 81$ asutuse konkreetne normeerimata tööajaga t．8ठtajate lisapuhkuae nimekiri kehtestatakse etterôtte－
 ratsion kehtestab selle ametitihingu kohaliku komiteega kooe－ kolastamise järel käskkirjaga．

Puhkusejärjekorra määrab kindlake administrataioon kooo－ E8las ametithingu kohaliku komiteega（Tök．8 75）．Puhkuate otatarbekaks kasutamiseks organiseeritakee tö̀ötajatele sot－ siaalkindlustuse sumadest tasuta $\nabla$ oi osalise tasu eest sa－ matoorset ravi ja puhkust kuurordis．Töötajatele korralda－ takse tumismi－，alpinismi－ja muid puhkuse kultuarse kasuta－ mise uritugi．

## 1．6．MATERTAALNE KCHDLUSTATUS AJUTISE TOOZTOIIETFUSE KORRAL

HSV Liidus tagatakse konstitutsiooni alusel
töölistele ja teeniatujatele ning teatavatel juhtudel nende perekonna－ lifketele rifklik sotaiaalkindlustuse toetus ajutise töö－ Voimetuse，raseduse ja suinnituse ning teistel juhtudel．All－ jargnevalt peatutagu ajutise toövoimetuse materiaalsel heas－ tamisel．

TBOVOimetustoetused tasutakse asjaosalisele rilkilkest
sotsiaalkindlustussummadest, mia laekuvad.ettevơtete vôi asutuste vastavatest aisasmaksetest.

Sotsiaalkindlustustoetuste kliaimustes lähtutakse rikliku sotsiaalkindlustuse toetuse määramise ja valjamakamise korra mäaruatikust (19, lk. 727). Selle kohaselt nimetatakse ajutiseks tōơvôimetusekg tơơigastuse $\nabla$ © i: olmevigastuse ning kutsehaiguse voi iuldhaigestumise: tagajärjel tekkinud seiaundit. Ajutine töövôimetus on tavaliselt luhiajaline; selle, puhul vabastatakse töötaja oma toöuleaannetest täielikult. (Invaliideuseks nimetatakse aga nilsugust tervisekahjustuse seisundit, mille puhul esinè osaline voi täielik pikasjaline vôi alatine töövơime kaotus.)

Ajutise töövolimetuse toetust arvestatakse töötraumade ja haigestumiste puhul alates töövoime kaotamise eaimesest paievast kuni töövoime tasatumiseni, $\nabla 8 i$ kuni ATEK-i poolt invaliidsuse kindlaksmääramiseni. Olmetraumast tingitud töठ̄ठímetuse puhul, aga antakse toetust alates kuuendast tööroimetuse päevast.

Haigustoetuse suurus töövigastusest voi kutsehaigusest tingitud ajutise töövoimetuse korral on 100 \% t8ठtasust, sరltumata tööstaazi pidevusest ja ametilihingusse kuulumisest. Teistel haigestumisjuhtudel (iildhaigestumine, olmevigastused) makstakse ametiuhingusse kuuluvatele tööliatele ja teenistujatele ajutise töövoimetuse toetust s8lturalt asjaosalise tööstaažiat: kuni 3-aastase staazi puhul $50 \%$, 3- kuni 5-aastase staaži korral $60 \%, 5$, man - $80 \%$, ule 8-aastage töठ̈staaži puhul aga $100 \%$ tơơtasust, ametiuhingusse mittekuuluvatele age nendest normidest pooles ulatuges.

Rasedus- ja sinnitustoetuat makatakse seaduses ettenähtud sựnituseelse ja -järgse puhkuse ajal (vt. 1.3.3.) EISSV M 10. septembri 1973. E. mä̈ruse alusel tatapalga ulstusea (14).

Ajutiae töövóimetuse toetus määratakse haiguslehe alusel. Töövigastusest (trauma, mirgistus, kilmmine) tingitud töövo̊imetuse toetus määratakee tootmisônnetuse akti ponjal juhul, kui önnetuajuhtum, mis pöhjústas $\forall i g a s t u s e, ~ t o i m a s ~ e t-~$
tevoftte vồ asutuse territooriumil vôi asjaosalise töökohustuste taidtmisel majal. Toetuse mäarab oma otsugega ametiühingu kohaliku komitee sotaiaalkindluatuskomisjon voi kohalik komitee.

Toetused makstakse selle otsuse alusel valja etterotte vठi asutuse poolt töötasu väljamaksmiseks ettenähtud aegadel. Viljamaks, tehakse adminiatratsioonilt sissenסutavate soteiaalkindlustuamaksude arvelt.

Vestutus toetuse oige määramise ja valljamaksmise eest lasub ettevôtte vôi aeuture pearaamatupidajal ja ametiühingu kohslikul komiteel.

## 

HSV Lildu ja liiduvabariikide haridusseadusandluse aluste (18, nr. 652) ja ENSV haridusseaduse (3) kohaselt seostatakse teaduse ja tehnika saarutuste opetamine ning oppe- ja kasvatustöö elu ja uhiskondlikult kasuliku tööga. Opetamine ja kasvatamine toimub oppetöö, klasei- ja koolivälise tö̈ ning opilaste ühiskondlikult kasuliku töo käigus. Uha enam rakendatakse סppetö̉s mitmesuguseid tehnilisi oppevahendeid.

Kờik see eeldab haridusaïsteemís töökaitse kfisimuste hoidmist erilise tähelepanu all. Uldharidusaisteemi töökaitse korraldamisel lähtutakse NSVi Haridusministeeriumi poolt 24. detsembril 1971 kinnitatud töökaitse organiseerimise põhimïärusest (18, nr. 673; KJ 1972, nr. 6).

- Töökaitae kiagimusi aisaldab Uldhariduskooli pǒhimëärus 8. septembrist 1970 (22). Hariduselu töökaitse korraldamiael tuleb arvestada mitmeid töökaitse uldeeskirju, samas on haridusala kohta kehtestatud rohkesti harukondlikke töökaitseeeskirju ja töökaitsejuhendeid.

Selles peatükis peatutakse esmalt töökaitse organisee ${ }_{\top}$ rimise alustel Haridusministeeriumi sisteemis, tutvustatakse tö̈rkaitse juhendmaterjale hoonete ja ruumide kohta ning samuti ठppeprotsessi, ठ̂ppepraktika ja ठpilaste uhiskondlikult kaauliku töö kohta.

### 1.7.1. Trickitse orgammeorimine

Eesti WSV Haridusministeerimi silateemis toimab toikaitse or ganiseerimine ministri asetäitja uldjuhtimiael, kes korraldab seda tobkaitse alal tobitaja kohuatesee rakendatud koolilnapektori kaudu.

Hlhariduslikes koolides juhib töbkaitset Hariduaministeerium limnade ja rajoonide TSF täitevkomiteede haridusosakondede vahendusel. Haridusosakonna juhataja uldjuhtimisel korraldab antud adminiatratiivjaotuse toठkaitset osakonna selleks maiaratud töötaja.

TচÖkaitsealase tegevuse juhtimine 8ppeasutuses lasub salle juhil (direktoril, juhatajal). Ohutuse ja tervislike t8bIa oppimistingimuste loomine on Ippeasutuse juhtkonna ilesandeks. Kindlad kohustused on seejuures ka ametiuhingu kohalikul komiteel.

Oppeasutuse juht peab oma juhtimistegevusega torkaitse alal kindiugtama tubaisekorra eeskirjade, higieenirezilmi ja ohutuanర uete taitmise. Direktori (juhataja) korval on tema asetaitfa oppet8 alal toठkaitse uldkorraldajaks.

Uldhailduskooli klasei- ja koolivelise kasvatustob organisaator (8-kl. koolis direktori asetätja ठppe- ja kasvatustठठ alal) korraldab ja juhib töökaitset klassi- ja koolivelises ning ofpilaste uhiskondlikult kasulikus t88s.

Tơठkaitae nôuete taitmise eest ôppeasutuse kogu majanduses (hooned, rumid, veevarustus, kite, transport) vastutab direktori asetaitfa majanduaalal

Tర̈kaitset klasaidee, ठppekabinettidea, laboratooriumides, tökodades, 8ppe- ning katsemajandites jt. struktunrifiksuates korraldavad nende iksuate juhatajad. Klaseijuhatajad osalevad tठठkaitse korraldamises ka thiakondlikult kasuliku. toठ organiseerimisel.

Kooli baas-ja seffetterôtted - kolhoosid, sorhoosid, tठరstusettevôtted, asutused .- organiseerivad nendesse suunatud ठipilaste (ka iliofilaste) tööd ja tơơkaitset. Oppeasum tus oma ilalmisgitud vastutavate tỡtajatega aitab sellele kasaa.

Ametikinga poolelt toimab toठkaitse reguleemimine ja järelevalve ning kontroll torkaitsenofuete taitmise ule。Ulevabariigiliselt juhib haridusaigteemi ametiuhingulist tööd Herldusala, K8rgemate Koolide ja Teaduslike asutuste Tö̈taJate Amotiühingu Vabariiklik Komitee. Selle atruktuuri kuulab töblcaitsekomiajon ja pea-tehnikainepektor. Vahetult 8ppeasutuses reguleerib töökaitset ametituhingu kohalik komitee, tehea seda töbkaitsekomiajoni ja uhiskondlike töbkaitseinspectorite kaudu.

Ohutute ja tervialike töötingimuste tagamiseks jälgib ametibhing ofpehoonete ja ruumide ehituslikku seisundit ja kasutamise korda, töökaitsealase instrueerimise korraldamise, 8ppetơö, praktika ja uhiskondifkult kasuliku töö organiaeerimiae vastavast kehtivate eeakirjade, juhendite ja normide nốrotega.

### 1.7.2. T296mitee nonded 8ppeFrampe 3 a-hoometo kahta

T8ठkaitse nర̂uded ôppehoonete, nende ruumide ja maude komnunikatsioonide kohta on kindlake määratud uhiskondlike hoonete ning fildharidus- ja intemaatkoolide projekteerimiae ehitusnormides je -ee日kirjades (CHEII II-2-72 ja CHall II-63-73), samini WSVL peasanitaararsti poolt 29. septembril 1974 nr . 1186-a-74 all kinnitatud uldhariduskoolide ehituse ja korreshoiu sanitaareeskirjades (20). Kooli asukoha valikul tuleb arvestada toठ̉atusettevరttete projekteerimiae sanitaarnormide (CK 245-71) nठ̊udeid sanitaarkaitsevööndite kohta; arvestama peab tunleroosi. Koolihoone abiruumide suhtes rakendatakse tठö́stuetterठ̃tete abihoonete ja -ruumide ebitusnormide ja eeskirjade (CHmIl II-92-76; 29-2) nôudeid.

Ehitusnomide ja -eeskirjade kohaselt tuleb 8ppeasutuse asukoht linnas voi mas-asulas valida töbstus- ja transpordiettevitete, p8llumajandushoonete ning ladude suhtes pealtuule, pidades silmas valitsevaid tuuli, seega sils meie vabaFigia edela-lääne pool \%hku sasatavatest töరstus- ja teistest hoonetest.

Teritooriumi suurus aסltub 8ppeasutuse tuabist ja 8 ppijate arvust sellea. Niateka peab ildharidusliku keakiooll tian ritooriumi suarus 80 ôpilasega kooli korral olema 0,5, 1960 Opilase korral 4 hektarit. Kooli territooriumi koostisoasdeks hoonestatud pinna korval on 1)' ofppe- ja kataevaljakud: keoliaed Ja teised aiad bioloogia opetamiseke, meteoroloogia- ja geograaflavaljak, 2) sporditeoon kergejoustikum, oportmangrde jt. valljakutega, 3) puhketioon lilkluamingude ja rahailika pabkamise jaoks ning 4) majanduabu. Spordivaljakud tuleb rajada Oppehoone akendeta kulje poolsele alale ja vähemalt 10 minaigusele teiste hoonete akendeat ning Oppe-katsevaljakutest.

Haljasala all peab olema Kldpimast 40-50 \%. Termitoo riunile rajatakse lilklaseks teed; hoonete vahele teleohutas-
 nate takiatamatu liikumise territoorimil.

Koolihoone tuleb projekteerida nii, et klasside, kabinettide ja laboratooriumide aknad oleksid sumetud l8unasse, idasse v8i kaguase. (optimaalne), osa atendeat voivad sumeduda lande ja edelasse, telatel Opperumidel telategee ilsakantesse. Nidhsiduskooli joonestus- ning jocnistuskabinettide aknad peaksid olema sụnatud pôhja, kiriesse voi loodease.
tldharlduskooli oppeotstarbega ruvideks on klaesid ja 8ppekabinetid keelte ja kirjanduse, ajaloo ja thiskomateaduste, geograafia, matemsatiza, joonestuse ja joonistuse 8petamiseks ning laboratooriumid fiulaika, keemia ja bioloogia ôpetamiseke. Opperuamide hulka kualub ka vôimla. Polatehnilise 8petuse rumideks on töbkojad 4. - 8. klasel poistele, kodunduskabinet samade klasside titarlastele ming tobipeture kabinetid 9.- 11. kl. Opilastele. Klasside normeeritud suaruseks on $50 \mathrm{~m}^{2}$, 8ppeksbinettidel osalt 50 , osalt $66 \mathrm{~m}, 060 \mathrm{~m}$ keelekabinettidel 32 ja $50 \mathrm{~m}^{2}$ ning laboratooriumiraumidel 66 , mônel juhul $50 \mathrm{~m}^{2}$.

Oppeasutuste abiruumideks on juhtimisraumid direktoris direktori asetaitja jt. kabinettide naiol, personali rumid (nomde hulgas 8petajate tuba), tervishoiupunkt, siökla ning olaerumid. Vilmaste, 日. O. Olmerumide hulka kuuluvad riletehoiaja pesemisruum, wC-d ning naiste isikliku hügieeni ruum. 耳ii-
mane on ette nỉhtud aldhariduakooll pergonali jaoks ja internaadi juares tiatarlaste jaoks (ike bideega kabiin 70 tuitarlapse kohta). 01meruumid ofpeasutustes peavad vastams eelmargitud töbstusettevotete abihoonete ja -ruumide ehitusnormide ja eeskirjade (CHFll II-92-76; 29-2) nouetele.

Mira kahjustava ja segava toime valtimiseks on eeskir-
 giva mira normid ja samuti hoone konstruktsiooni osade heliisolateiooni karakteristikute normäärtused. Näiteke klas-si-, ठoppekabineti- ja auditooriumiruumidesse valjast tungi-
 tada 40 dB , चôimlas 60 dB.

Elektrikontaktid rumides, kus vilbivad lapsed, paigutatakse vianalt $1,5 \mathrm{~m}$ korgusele p8randast, lalitid vähemalt 1,8 m k8rgusele.

Koolihoone keigia ruumidea on ette nähtud kunstlik aldvalgustue. Belistatakse valge valgusega lumineatsentslampe
 tuleb varustada difuusorarmatuuridega. Opperumide valgustatueg norm luminestaentslampide puhul on $3001 x^{1}$, hôठglampide phail 150 1x, (CHifII II-A. 9-71; 18, nr. 80). Ohutuavalgustus inimeste evakueerimiseks on koolihoones nơutav vestibuliag, riietehoidlas, koridorides, jalutuseaslia, V8imlas, aulas-kinosealis, töökodedes. Avariivalgagtus tờ jätkomiseks on ette nahtud elektrikilpide rumis, soojussolmes. jm. Aưla-kinosaali väljapäas tahistatakse avarivalgustus$\nabla$ 8rguat toidetava signaalvalgustiga.

Opperaumi loomulik kulgralguatus tuleb opilastele anda vaaakult. Päevavalguatustegur peab eeskirjade (CHKII II-A.

[^6]8-72; 18, nu. 79) kohaselt olema vahemalt. 1,65 ja seda veel ks opperunmi akendele kaugemast seinast 1 in kauguael. Soodaste magematingimaste' loomisekg on normeeritud ka rumad kongtruktaioonioaade ja möobli pindade peegeldumistegarite Vairtused. सeed on antud Mldhariduskoolide ehitusnomides ja -eeakirjadea (29-1) ning koolide ehituse ja korrashoin santtaareeskirjades (20) môneti erinevalt. Viimastes, s. o. 日anitaareeskirjades on koolipinkide ja -laudade peegeldumiategurid piirides $0,11-0,45$, tahrlil $0,10-0,20$, seintel-lael keakmiselt mitte alla 0,45 (heledate toonide puhul mitte alla 0,60 ). Fhitusnormides on peegeldumiategumid möbblil 0,35, lael 0,7 , eeintel 0,6 , paneeliosal 0,5 ning porandal 0,25 .

Relatifrae nilakus peab ôpperumaides olema 60-30\%. Temperatuurinormid peamiste koolirumide jaoks.II klilmaVơndis, seega ka EINSV-s on järgmised: klassidele, oppekabinettidele ja laboratooriumidele 18, Vốmiale 15, selle rietuaruumile 20, aulale-kinoasalile, raamatukogule ja thiskondlike organisataioonide ruumidele ning adminiatrataiooni kabinettidele $18^{\circ} \mathrm{C}$. Metalii- ja puidutbokoja normikohane temperatuur on $16^{\circ} \mathrm{C}$.

Őppehoones tulekahju korral evakueerimiaeks ettenshtud uste lains ei $\nabla 8 i$ olla alla $0,8 \mathrm{~m}$; ule 100-kohaste aulate ja vaatesaalide uste laius mitte alla $1,1 \mathrm{~m}$, trepikodade vEilisuksed aga vähemalt trepikäigu laiused. Trepikaikude, samuti uste, koridoride $\nabla 81$ läbikäikude laine evakueerimise teel peab olema mitte väiksem kui 0,6 miga 100 neid kasutava inimese kohta. Seejuures peatrepid, mida kaeutavad tile 200 inimese, olgu vähemalt 1,35, teised trepid, siltumata kasutajate arruet, vähemalt $1,2 \mathrm{~m}$ laiad; erandike on vähemalt $0,9 \mathrm{~m}$ laiused trepid evakueerimisteel rumidele, kus tegutseb wheaegselt kuni 5 inimest.

Tulekahju korral evakueerimise laabumiseks on kehteatatud, soltuvalt hoone tulepuisivusastmest, maksimaalsed vahekaugused ruumide ja hoone välisukse voi trepikoja vahel. Hßiteks I ja II tulepüsivusastmega hoones kahe trepikoja vaheliste rumide kohta 40 m , tupikkoridori korral 25 m .

### 1.7.3. Hoxentifnektid oppot88, praktika (a bing ongliknlt kasulika t8te Qutuse A bervaliamoe tagraisekg

Paljude ס̂ppeainete, eelkరige keemia, füiaika, bioloogia ja kehalise kasvatuse Opetamine, samuti ôppe- ja tootmispraktika ning opilastepoolne thiskondlikult kasulik töo on seotud mitmete tervist ohustada ja kahjustada voivate teguritega。 thiakondlikult kasuliku tiઠ hulka kuuluvad iseteenindamine, kooli heaks tehtavad tööd, tootmistööst oasvôtt kooli, töös-tus- ning poflumajandusetterôtete töökodades ja muudes üksustes, looduskaitse ja heakorrastustööd, sekwndaarse tooraine kogmaine.

Ohutute ja tervialike tingimuste tagamiseks oppetööa ja maudel ठppimisega seotud tegevasaladel on kehtestatud vastavad harukondlikud töökaitse-eeskirjad; täita tuleb mitmeid Mld- ja teiai tơokaitse-eeskirju ning töökaitsejuhendeid.

### 1.7.3.1. Ulanĉuded

Hagu kóigis etterôtetes ja asutuates, nii peab ks oppeasutustes administrataioon Töök. § 147 kohaselt vòtma kasutusele töövigastuste ärahoidmiseks ajakohased ohutustehnika vahendid ning tagama niisugused tervishoiutingimused, mis väldivad haigestumiet pôhjustavad tegurid.

Oppeasutuse hoone kui terviku, samuti iga klasai, סoppekabineti, laboratooriumi, töökoja, vöimla, apordivaljaku ja muu ôppeulksuse kasutuselevôtt vòib toimuda ainult pärast vastuvotukomisjoni sellekohast otsust (Töök. § 150; vt. 1.2).

Iga oppeiikeuse kohta peab olema selle juhataja poolt viljatöötatud, ametiühingukomiteega kooskölastatud ja juhtkonna poolt kinnitatud töökaitaejuhend opilagte jaoka. Sellega täidetakse FISVV töökoodekai § 152 nơue.

Oppekabinettides ja laboratooriumides, kus kasutatakee Oppetöös gaasi vঠi elektrit, viiakse vastavad juhtmed ja asetatakse kontaktpeaad ning kraanid vajaduee korral laudadele, kuid gaasi voii elektri voib töolaudadele anda ainult kataete ajaks; seda teeb ठpetaja. Selleka peavad olema monteeritud uldiulitid ja peakraanid.

Uldhariduslikes koolides Iubatakse ofpilasi praktilistele tódiele keemias, fuisikas, elektrotehnikas ja kehslise kasvatuse tradidesse, samati thiskondikult kasuliku t8x eriliikide sooritamisele aimult sils, kui arst ei ole aretliku läbivatuse alusel vastupidisel seisukohal.

Opilaste uhiskondikult kasuliku toठ organiseorimise juhendis 1971. a. 30. detsembrist (18, nr. 660) on kindlaisa mäaratud, misauguste klasside Opilasi voilb suunata thele Fil teisele thiskondlikult kasulikale to8le.

Rangelt tuleb kimi pidada alaealiste kohta kaivas seadusandluses ettenalutul tớ ja pahkeaja režifmat. Alaealisi ei $V$ ôi rakendada töodel, mis on kahjulikud neade terfisele ja ei vasta nende eale (vt. 1.3.4). Alla 15 a. vamseid. Opilasi ei vôi suunata väljaöppele tehastesse ega rakendada raskuate teisaldamise töödel.

Opetajal voi meistril lasub uleaame instraeerida ©ipilast töökaitae-eeskirjade ja töökaitsejuhendite nôuetesto Inabrueerimise peavad nad vormistama óppeliksuate ohutastehnikaalage ingtrueerimise zurnaalis.

Ette on nahtud opilastega esinenud onnetusjahtumite vis Vitamatu juurdemine; juhtumit tuleka aratada podagoogilise noukogu koosolekul.

Oppe-ja oppetootmisrumaidease olgu paigutatud eamaabikapid vajalike vahenditega.

### 4.7.3.2: M8nede 8ppeainete 8ppet88 ohutuseoskirju

Peatugem lithidalt kéemia, fulieika ja kehalise kasvatage 8ppetöơ ohutuseeskirjadel.

1. Keemia סpetamisel iuldharidaskoolis tuleb täita RSVL Haridusministeeriumi poolt 1. novembril 1972 kinnitatud keemiakabinettides (-laboratooriumides) töotamise ohutuseeskirjade (11 ja 17, lk. 19) nơudeid. Benkirjad kooanevad neljast peatukist.

Esimeses peatukis peatutakse ruumidele esitatavatel nôuetel. Laboratooriumiruumi körval on ette nähtud $15 \mathrm{~m}^{2}$ poran-
dapinnaga ettevalmistuaruum ja mainitud kahe rumi vahel moilemat rumist kasutatav tơmbekapp. Pavavalgastegur peab olema vähemalt 2; valgustatus luminestsentelampide korral (eelistatakse $\mathbb{I} \dot{b}-80$ ) mitte alla 300 lx . Ǒhutemperatuuri nom on 16-18 ${ }^{\circ} \mathrm{C}$, ventilataion peab tagama vähemalt kolmekordse Ohuvahetuse tumis.

Teises peatukis esitatakse laboratoorsete toobde ohutuseeskirjad. Katseteks vajalikud kemikaalid annab opilastele velja lukustatud kapist ofpetaja. Kateeid elavhôbedaga vôib teha ainult si1s, kui ruumid vastavad elavhôbedatöödeks maiaratud rumide nôuetele (18, nr. 143). Meid katseid, samuti kataeid plahvatusohtlike ja kergesti alutivate vedelikega $\nabla \delta i b$ teha ainult demonstratsioonkatgetena. Kísitletakse ohutusnōudeid toठठtamisel hapete ja leelistega, kaaliumi ja nsatFiumiga, elavhôbedaga, orgaaniliste lahustite jt. kemikaalidega. Kasutada tuleb kaitsevahendeid (tuleohtlikel toodel mittesulavast ainteetilisest materjalist). Gaasivorigu áldkraan olgu suletud; see avatakse ainult katsete ajakg. ElektMiriistadest lubatakse laboratoorimia kasutada vaid tööatualikult toodetuid; täla tuleb tootjatehase instruktsiooni noudeid.

Kolmas peatukk "KKemikaalide sailitamise eeskirjad" nieb ette kasutamisel olevate kemikaalivarude hoidmise ettevalmistuaramis, pohikoguste hoidmise aga spetaiaalses laoruumig. Puleohtlikud ained hoitakse ettevalmiatueruumis selleks mairatud tulekindlas kapis $\nabla$ ôi kastis. Beskirjades on ära tooduci need ained, mia tuleb-ailitade aksteisest lahus.

Eeljandas peatukie "Kannatanuile esmaabi andmine" selgitatakse esmaabi andmiat mürgistusjuhtudel ning poletuate ja haavade tekkimise korral.

Keomialaboratooriumi ohutueeeskirju tuleb täita ka taiste nilauguate oppeainete ofpet ठठ̈s, kue kasutatakse kemikaale, n̊iteks bioloogia ja fuiaika opetamisel.
2. Fuliaika opetamiseks Midhamduskoolis on HSV Liidu Haridusministeeriumi poolt 2. juulist 1976 kehtestatud ohutureaskirjad fulleikakabinettide (-laboratooriumide) kohta
(26 je 17, 1k. 23). Beakirjad koosnevad Filest peatikiata
Beimeses peatukis nfldeeskirjad" kohustatakse, kooll direktorit organiaeerima elektriseadeldiate maanduste ja juhtmete isolatsiooni perioodiliat kontrolil, pukaika opetajat Opilasi sliateemikindlalt ohutustehnikas instraeerima.

Teises peatukis esitatakse nofuded fuiuikalaboratooriuni ruumidele. Hơuetele vastavuse kindlustamiseke lubatakse puasikalaboratoorium igal 8ppeaastal kasutusele $\nabla$ ठtta ainult spetaiaalse komiajoni (rahvaharidusorgani, šeffettevotte, amotiluhingu, aanitaar-epidemioloogiajaama, tuletorfejărelevalva, tehnikaingpektsiooni esindajad) otsuse alusel. Ohu temperatuur laboratooriumis on normeeritud - $17-18^{\circ} \mathrm{C}$.

Kolmandas peatikis "Elektriv8rk" nơutakse laboratooriumi törstusvooluv8rgu uldiulitile lisaks opilastele mettejuurdepä̈setavat lulitit ning seadiste mandamiat ettenähtud korras. Laboratooriumi laudadele lubatakee voolu anda vaid katsete ajaks.

Heljas peatukk käsitleb valguatust, gaasiroirku, tuleohutust. Päevavalgustegur peab olema vahemalt 1,5, valgusklimategurit arvestades - EXSV-s 1,65. Valgustatus luminestsentalampide korral ei $\nabla 8 i$ olla alla 300 lx . Tagatud olgu gasaivorgu hermeetilisus; seda kontrollitagu mitte harvem kad 1 kord aastas. Täita tulevad kరik 1969. a. kehteatatud koolide, internaatioolide... tuleohutuse tuipeeskirjade (18, nr. 683) nơuded.

Viles peatukk esitab ohutuenర̄udeid tööde kohta laboratooriumia. Ǒpilastel lubatakse praktilisi toid teha ainult sile, kui ठpetaja $\nabla \delta i$ muu juhendaja on kohal. Tagada tuleb kaitsevahendite korrasolek, kaitsevahendite (individuaalkaitsevahendid, ekraanid jt.) kasutanine, plahratus- ja munde ohtlike materjalide ohutu hoid ning kasutamine. Blavh8bedat kasutade ei lubsta, ioniseerivate kiirguste allikate demonstreerimine on keelatud. Őpilastel ei lubata tớtada hapete ja sööbeleeliste konteentreeritud lahustega.

Beskirjades peatutakse ठppefilmide demonatreerimise ohutustehnikal. Koolis lubatakse 8ppefilme demonatreerida ainult

Fitaenilmiaparaadiga; kasutada v8ib ainult mitteaftivaid

 si. Ipilawed. T88le kinoeparasdil lubatakse kinodemonstraatoFi tumipane ja tuletorjetalongiga laikut.
3. Kohalise kagvatuse 8ppet8ós on töठikaitsel tähtis ose gil vinlates kui ka valjakutel osalejate ohutuse tagamise seisukohalt. Hende aksuate kujumdamieel tuleb jargida ehitusmorige ja eeokipju apordirajatiste (CHMII II-illo II-70; 293), maiskomilike hoonete (CHAII II-H. 2-72; 18, nr. 439) ning Glaharidua- ja internaatkoolide (Clan II-65-73; 29-1) kohta ja, toial mormatilvakte.

Hocmes peavad vestibiulile järgnema kehakultuuriuritusteke waratud rumideat pealisriiete riletehoidla, edasi meeste ja maiste lahtimieturrumid koos duširuumi ja keimlaga aing ooejarel viimlaseal. Viimasesse olgu ehitatud nöutava tngovagega kandekonstruktsioonid epordivahendite palgutamiตoke. V8imlasaali uksed olgu siledapinnalised ja, näiteks pallilbikide ahhtes; killalt tagevad. Otamine uke ehitategu rumil pikiteljest vahemalt 3 m kaugusele. Pörand peab olema horiaontaalne, tagane, elastre ning soojus- ja heliisolatsloopin8uetele vastav. Tठsteapordi harrastamiseks olgu pomand arvestatud 220-kg l8bkroormusele. Aknad varustatakse kaitsekabetega, akemde konatrukteioon peab voimaldama nende avaniat rumi tunlutamiseks. Veljast voimlarumi tungiva muira intemailvaus oi vợ uletada 60 dB A-skaala jägi. Temperatuar olgu $15^{\circ} \mathrm{C}$, relatiline nilakus piirides $35-60 \%$ ming Shu lifkumiateifrus kund $0,25 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$.

V8imlasaali aknaavade ja pôrandapindala suhe peaks normalse valgastuse tagamiseks olema 1:6. Aknaavad olgu pôran-
 porandal on normeeritud: aportmängude korral 200 lx , kergeja reakej8ustiku, vöimlemise ning vehklemise tarbeks 150 1x.

Spordivaljaku kujundamise kohta on eeskirjades kehtestatud jărginsed nôuled.

Eaugue- ja kolmikhilppeplatail peab maabumisauk olems 0,5 maggavaselt taidetud livaga. Augu laius olgu 2,75 m.

Selle ktalgedel on ette nabtud $1,5 \mathrm{~m}$ latue ja otasa 3 a laiune vaba ohutuatacon.

Körguehtippeplateil on ette nahtud $150^{\circ}-$ no ottoulatuv sektor hoòvoturajaks. Lati taga oleva maburisauga metrad on $3 \times 6 \mathrm{~m} \cdot$ Selle umber killigedel ja otsas peab olema $1,5 \mathrm{~m}$ laiune ohutugtsoon. Haabumisplatail kasutatakeo viemasol ajal ka amortiseerivat porlonist kihti.

Teivashlippeplateil on maabaniaplatai gabarilt $5 \times 4,35$ a ja selle umber killgedel ning otaas: peab olema 1,5 m laina ohutuatsoon.

Kuulit8ukeplatail on 2,135-m labim88duga toukering ber ettenkhtud 1 m laiune ohutustsoon. Tôukesektori nart an $45^{\circ}$. Ka tôkesektori servades peab olems i 1 m lainne ohutuatroon.

Ketta- ja vasaraheiteplatail on heitesektori (masbumisselstori) nurk $45^{\circ}$, heiteringi läbin88t kettaheiteka an $2.5 \mathrm{~m}_{0}$ pasaraheiteks $2,135 \mathrm{~m}$. Heiteringi teaktohast 3,5 m baugrael pilratake plate heitesektorl m8lema servani ulatuva 3,35 m k8rguse kaitsevorguga. Sektorl servadesse on ette nstated 2.5m ja vorgu taha 1 .m laiune. vaba ohutustsoon.

Odariskeplatei heitesektorl nurk on $29^{\circ}$. pool heitesektorit on ette nähtud 1 al laiune ohutustsoon.

### 1.7.3.3. Koolide sppots8izodade ja otteritote 8ppetsehhide ohutueeostrirjad

ISV Lildu Hariduaminiateeriumi poolt 1971. a. Kimitatud keolide oppe- ja 8ppetootmist8bikodade ning ettev8tate tootensm teehhide ohutustehnika ja tbiterviahoiu eeskirjad eigaldavad vile peatukki ja 23 lisa (12).
I. : peatüki - "Uldised alased ${ }^{n}$ kohaselt lasub vastutue kooll oppe- ja ofppetootmistbökodedes ohutusnठuete taganise eest kooli direktoril ja vastaval 8petajal, ettevôttee - juhtkonnal ja iaikul, kelle juhtimisel toimub valjåpe. Baasetterठtten peab alaealistele fipilastele andma valjaŝppeks tookohad selleks spetsiaalselt eraldatud rumiosas vôi omaette Oppetaehhis. Seal tuleb töökaitse-eeskirju täita eriti ramgelt.

Viljaठ̃ppeks eraldatud tठठkojad peab enne kasutuselevôt-- mist ile vaatama komisjon, mille koosseisu kunluvad rajooni Voi linna tëitevkomitee haridusosakonna ja ametiuhingu lin-na-(rajooni-)komiteo eaindajad, kooli direktor, ametiuhingu kohaliku komitee esimees, oppetoökoja juhataja; vormiatatakse akt Oppetöठkoja vastavise kohta ohutustehnika ja tööterviahoin nôuetega.
II. peatukk - "Ơppe- ja ofppetootmiatöökodadele eaitatavad nôuded" - aiaaldab alajaotuatena nơuded toठkoja ja jaoskonna ruumide, valguatuse, kitte- ja ventilatsiooniseadmete, materjalide, tớkoha ning individuaalkaitsevahendite kohta.

Tơkodade ja jaoskondade rumid peavad vastama töbstusettevôtete projelcteerimise sanitaarnomidele - CH 245-71 (-18, nr. 460) - ning uldhariduskoolide projekteerimiee ja tööstusettev̂tete kôrvalruumide projekteerimise ehitusnormide ja eeskirgade - CHinl II-65-73 (29-1) ja CHill II-92-76 (29-2) nôuetele.

Oppetsehhid tööstusettevôtetes paiknegu väljapääan läheduses. Xppetsehhe ei vôi organiseerida ettevôtte nendea mumides, kus mía tase uletab 75 dB , esineb korgeageduslikke vibratsioone ja ohk sisaldab mügiseid aineid.

Oppetöökoja rajamisel koolihoonesse tuleb kasutada esimese korruse otsmisi ruume, eraldades need opperumidest heliisoleerivate kapitaalsete seinte ja lagedega. Keldri- ja poolkeldrikorruseid kasutada ei ole lubatud. Ruumid olgu valged ja kuivad. Töökohtade jaoks tuleb eraldada pinda 25-40 \% rohkem, kui züevad ette tälsealiste tö̈ökohtade normid., Hi peab treiali väljaóppeks olema uhel töökohal pinda $6 \mathrm{~m}^{2}$, froeaija ja lihvija väljaठppeke $9-12 \mathrm{~m}^{2}$, elektrikeevitaja valjaठppeks $7,5 \mathrm{~m}^{2}$, töririlata-, remondi- ja montaažilukkseppado vijljozppeks $4 \mathrm{~m}^{2}$.

Tootmisruumide porrandad olgu soojad ja tasased; taement pofrand tuleb katta toikohal puitreatiga. Porrandamaterjal peab vastama tootmistingimustele.

TB8kojaq tuleb varuatada sooja- ja kilmaveesegiatitega,
pesemiekohad pesemis- ja kätekuivatamisvahonditegas. Peavad olema paigaldatud joogiveeseadised; joogivee temperaturai piirideks on $8-20^{\circ} \mathrm{C}$. Ruumia olgu eamaabikapp vajailio vahenditega.

Ule-, samiti koolivormirildeid ning erirbivaid tuleb hoida eraldi kappides.

Valgustue peab vastama HSV Lildu peasanitaararsti pooit 29. septembril 1974 nr . 1186-a-74 all kinnitatad Hldhariduskoolide ehituse ja korrashoiu sanitaareeskirjade (20) aing loomuliku valgustuse projekteerimiae ehitusnorilide ja eeskirjade - CHED II-65-73 (29-1) ja CHFII II-A. 8-7'2 (18, nr. 79) - nôuetele.

Kooli ja internaatiooli oppa-tootmiatobkedade t88kohtade päevavalgustegur tuleb vōtta. nagu III töökato gooria norm, s. 0. külgvalgusṭuse puhul vêhemalt 1,5 (EXSV-s 1.65), ômblustööl II töolkategeoria norm, 8. o. 2 (meil 2,2). Lubatakse kasutada kunatlikku uld- $\quad 81$ kombineeritud valgustuat, mitte aga ainult kohtvalguatust. Uldvalguatues norm metalli- ja puidutoikoja uldvalgaistusele luminestaentslampide korral on 300 lx , hôglampide korral 150 lx , ठmblustöOkodades vastavalt 400 ja 200 lx . Oppe- ja tootmiatöठikodades varustatakse toठkohad kohtvalguatusvaigastitega, mia tagab seega ruumis kombineeritud valgastuse. Kohtvalgustuse amatuur peab tagama vibemalt $30^{\circ}$ ailmade kaitsenurga, toitevoolu pinge nendel valguatitel ei tohi iletada 36 V. Uldvalguatualampide körgus porandast ei $\nabla 81$ olla alla 3 m .

Ventilatsiooni- ja kittesliateem peavad tagama pahta olm ja normikohase mikrokliima. Metalli- ja puidutoठkojas peab ventilataioon kindiustama ohuvahetuse $20 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h} 1$ inimese koh ta, kohtven'tilataioon lilmikeetmiakohas $350 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$. Pisidetailide montaaži kohta kehtestatud ventilateiooninరudeid tuleb rangelt täita pliisulamite (POS-40, POS-60 jt.) kasutamisel. Jootetöbdeks gisustatud tơbkohtadele ehitatagu paikse ventilatsiooni seade ohu väljatombe kilyusega vahemalt $0,6 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$. Ventilateioonislisteem peab olema autonoome; uhist ventilataiooni teiste töolilikide ventilataiooniga ei ole

Iubated. Jootetobide ajal tuleb rakendada kombineeritud uldvontilataiooni, mille sissetômbeintensiivsus peab moodustama 90 \% vajatormbeintensilveusest. Puudujäar $10 \%$ ohku imendub rumai naaberruumidest, mis valdib plilat saastunud ohu tungimiae filmastesse. Töठikoja rumide tuulutamiseks peavad ak-

oppe-tootaiatoठkodadease on soovitav rajada keskkite. Sobivad metallradiastoritega vesikeskkite, betoonpaneelidega kiirgurkite vôi ơkkite koos sissetômbeventilatsiooniga. ǑhkLatte puhul ei vol sisseantava 8 hu temperatuur iiletada $60^{\circ} \mathrm{C}$; retairkulataiooni rakendamiat ei lubata.

Optimalse temperature metaliftoizojas on 15-16 ${ }^{\circ} \mathrm{C}$, puidutozkojas $14-15^{\circ} \mathrm{C}$, arveatualik - ehitusnormide ja -oeskirjade (CHIII II-65-73) kohaselt - EISV tingimustes (II klifanobindia) $16{ }^{\circ} \mathrm{C}$ 。

Easutatavad seadmed olgu korras ja varustatud toökindlate kaitaeseadistega. Seadmete paigutuse töökojas määravad 12. oktoobril 1965. a. kinnitatud metalli kulmtöbtlemise ohutustehnika ja tobtervishoiu eeskirjad (18, nr. 246). Uuesti monteeritud eeadmeid v8ib kaiku lasta ametilihingu tehnikaingpaktori ja haridugorgani vastava otsuse alusel.

Opilaste toठkohtade korraldus peab välistama . ônnetusjuhtumd. Tơkkohal olgu istudea töötamise ja puhkamise vôimalus. Fobkoht olgu rateionaalne, Farustatud kappide, sahtlite, tobriisṭariiulite ja muи Vajalikuga. Töökohta ei Vōi Hle koormata mittevajalike töorahendite ja materjalidega. TXOXilatad olgu igati zorras. Käsitai töatetavate esemete raskused ei voi uletada seadusandluses alaealistele kehtestatud norme (vt. 1.3.4): 16,4 ja $10,25 \mathrm{~kg}$ vastavalt mees- ja naissoost 16-kuni 17-aastastele ning $1 / 2$ nendest 15-aastastele Fpilastele; selliste raskuste töstmine ja teisaldamine on hr batud $1 / 3$ töopàeva valtel. Raskuate teisaldamiseks olgu töökohal kasutada mehhaniamid (talid, telferid, kraanad, rullteed ft.).

Individuaalkaitsevarustug antakse tööðpetuse läbiviimiael 8pilaatele ja samuti meiatritele-סpetajatele kehteatatud
nomide alusel. ठpilased saavad politemplife te88petuse tundides kooll poolt tasuta puavillase kitli v8i polle, kindad, kaitseprillid. Meistritele on ISV Hariduaminiateeriumi 23. mai 1969. a. ringki rja koheselt ette nabitud puufillane kittel, kombineeritud kindad ja kaiteeprillid, kandedse ajad vastavalt 12, 6 ja 6 knud. Hil 8pilased kof ka meistrid on kohustatud individuaalkaitsevahendeid toztamisel kasutama. Peakatte kasutamine on nôutud töbdel, kus pikad fuuksed $\nabla$ 8ivad puutuda seadme lilkuva osa kulge. Kaitsevahendite kasutamise kontroll ja nende hooldamise korraldamine lagub töठopetuse meistril-סpetajal ning oppepraktika juhendajal.

III peatukk - "Tuleohutus" - kasitleb tuleohutusnôudeid 8ppe- ja tootmistobkodades. Lahtutakse koolide, internaatkoolide, lasteaedade, koolieeleete lasteasutuste jt . סppe-kasvatusasutuste kohta $\mathbb{H S V}$ Liidu haridusministif poolt 3. Jaanuaril 1969. a. kinnitatud tuletbrje tuilpeeskirjadest ( $18, \mathrm{nr} .683$ ). Törkojad peavad oleme varuatatud vajalike tuletörjevahenditega. Töötamisel tekkinud jaikmaterjalid, priigi ja praht tuleb pärast tö̈d ruumiet k8rvaldada ning koguda metallnסusse. Puutobikojas v8ib materjale hoida aimult the päeva vajaduse pilree. Elektrisoojendusseadmed peab paigutama selleke eraldatud ruumi.

IV peatulkk - "Ǒpilaste instrueerimine ohutustehnikasta. Opilaste inetrueerimine ohutustehnika ja töötervishoiu küsimustes on tödopetuse meistrite, instraktorite ja 8petaja inesandeks. Ohutustehnika tundmist kontrolilib haridusosakonna kralifikataioonikomiajon. Eitterôtetes polütehnilisel praktikal olevate 8pilaste suhtes kehtib uldine ingtrueerinise kam, mille rakendamise eest vastutab administrataioon. Instruktaaẑ vormistatakse ohutuatehnikaslase instrueerimise $\hat{\text { zurnaen }}$ Ils. Pootmisjaoskondadea ning ôppetöörodades nôutakse ohutustehnike plakatite, ohutuemarkido ning töökaiteojuhondite ülespanemist.
$\nabla$ peatukis - "Bleztriohutus" - nStatakse elektriseadmete ekspluateerimise eeskirjade igakiligset teitmist. Ohutustehnika juhend kuni 1000-V pingoga seadeldiete ekepluatrorimise kohta on esitatud eeskirjade lisana.

### 1.7.3.4. IX - XI kl. Opilaste pollumajandusliku oppepraktika ohutuseenkirjad

Keakkooli IX - XI klasei ofpilaste pollumajanduaetterôtetea
 jandussaaduate Tootmise ja Varumise Ministeeriumi, Eesti HSV Haridusministeeriumi ja Koondise ${ }^{\text {EResti P8llumajanduetehni- }}$ ka" poolt 8. veebruaril 1964. a. kinnitatud juhendiga (8).

Juhond kohustab pঠllumajandusetterôtete juhatajaid määrama pôllumajanduses tö̈tavate ópilaste tö̈ ohutuse eest vastutavad isikud (brigadirid, farmijuhatajad, mehhaanikud jt.), varustama vastavalt normidele opilased tööperioodiks kaitaevahendite ning eririietusega ja tagama opilaste kehtiva korra kohase töbkaiteealase instrueerimise. Sovhooside; kolhooaide ja teiste pollumajandusetterठ̊tete juhatajad (esimehed) ning koolide direktorid peavad kindluatama ठpilaste väljåfppel normaalsed töötingimused ning ohutqatehnika ja töठtervishoin nơutava taseme. Opilaste teadmiste kontrollimiseks ohutustehnika nofuete tundmises peab juhtkond moodustama komisjoni. Opilastega esinenud onnetuajuhtumeid tuleb vilvitamatult juurelda, rakendades abinōud tööठnnetuate vältimiseks ja tööônnetuses suiuidi oleva ametiisiku vastutuselevôtmiseks.

Zeskkooli juhtkond organiseerib onne tootmisväljaôpot ôpilaste töökaitsealase teadmiste kontrollimise ning opilastele tölkaitsekdisimuate ofetamise järelevalve, kindluatáb abinơude rakendamise selleks, et pollumajandusmasinad, millel 8pilesed töble asuvad, oleksid tehniliselt korras ja varuetatud kঠigi nơutavate kaitseseadmetega. Valjað̃pe traktoritel ja teistel polllumajanduamasinatel töötamiseks ja loamade hooldamine peab toimuma eriainete opetajate vôi teiate vastutavate isikute vahetul juhtimisel; kinni tuleb pidada ohutustehnika eeskirjadest ja alaealiste kohta kehtestatud tööseadusandluesest.

P81lumajanduelikele töödele vôib סpilaai lubada ainult parast meditainnilist labivaatust ja profulaktilisi sistimisi. Igale סpilasele antakee arsti. toend selle kohta, et ta vólb vastaval erialal töötada. Nakatumise ja mürgistugte val-
timiseks on סpilastel keelatud tegelda nakkushaigusi (brutselloos, suu- ja sörataud, tatitaud, tuberkuloos, ornitoos) pôdevate, samuti raevukate ja teiste ohtlike loomade ja lindudega, töötada etưleeritud bensiini ja miurkkemikaalidega. Ǒpilasi ei vôi rakendada ka teistelę seadusandluses kindlaksmääratud terviat kahjustavatele töödele (18; nr. 54). Töötamine traktorisead́metel, teravilja- ja teiatel kombainidel ning niidumasinatel on lubatud ainult nendel ofpilastel, kes on saanud 17 asstat vanaks; töötamise kestus nendel töödel ei või uiletada 3 tunḍi päevas.

Töötamise ajal pōllumajanduses kindlustatakse ôpilased alalise meditaiinilise abiga; kui majandis on korraga iule 100 Ôpilase, eraldatakse nende teenindamiseks meditainiठde.

16- kuni 18-aastaste opilaste tööpëeva kestus ei tohi uiletada 6 tundi, alla 16-aastastel 4 tundi; Viiepäevase nädala korral vastavalt 7 ja 5 tundi päevas.

Kui töökoha kaugus opilaste majutuskohast on rohkem kul 3 km , siis kindluatatakse סpilaste viimine töökohta ja tagasi סpilaste veoks sobival tranapordivahendil.

### 1.7.3.5. Suviste praktiliste とööde ohutuseeskirjad

Ǒpilaste suviste praktiliste töode korraldamise alüseks on "Uldharidualiku kooli סpilaste guviste praktiliate tööde pohimëärus", mis on kinnitatud NSV Liidu haridusministri 6. aprilli 1973. a. käskkirjaga (21). Selle kohaselt rakendatakse suvisel koolivaheajal ihlakondikult kasulikule töble rahvamajanduses VII - X klasaide ôpilasi.

Suviste praktiliste tööde organieeerimisel tuleb 8pilastele luua tervislikud.ja ohutud töö- ja olmetingimused. Täta tuleb kסiki alaealiste kohta kehtestatud seadusandluse sätteid ning samuti muid töbikaitse-eeskirju ning -juhendeid.

Enne suviste praktiliste tộde algust korraldatakse opilaste arstlik läbivaatus ja, vajaduse korral ka kaitseaüatimine. Täies ulatuses on suvistest praktilistest töödest lu-
batuid osa vôtta vaid tervetel סpilastel; tervisehäiretega 8pilasi lubatakse rakendada selles ulatuses, mille määrab kooliarst.

Őpilaste rakendamine tobdele, mis on vastunäidustatud nende vanuse tottu (29. aug. 1959. a., 18, nr. 54), on lubamatu. Kinni tuleb pidada alaealistele kehteatatud teisaldatavate ja kantavate raskuate piirnormidest; alla 15-aastasi ópilasi raskustega seotud töödele rakendada ei lubata.

Suvepraktika sísu - töö- ja päevarežilm, materiaalse baasi rajamine ja muiud töö- ming olmekieisimused - tuleb koogkסlastada kohaliku sanitaar-epidemioloogiajaamaga. Arvestatakse fpilaste vanust, sugu ja tervise seisukorda, kuid samati klimaatiliai ja teisi kohalikke tingimusi.
qöopäava pikkue ei voi uletada 4 tundi, kogu euvepraktika kestus aga kaht-kolme nädalat. Seadmed, millel ôpilased töötavad, peavad olema varustatud vajalike kaitseseadmetega. Instrumendid ja inventar olgu korras ja raskueelt ning mồtmetelt vastavad opilaste eale. Vajadues korral varustatakse ofpilased individuaalkaitgevahenditega.

Stataionaarse režilmiga töökollektiivi puhul peab ôpilaste laager olema korraldatud täies vastavuses sanitaarja samuti tuleohutuse nofuetega.

Tähtsaks töökaitse nơudeks on סpilaste instrueerimine ohutustehnikast, selle vormistamine zurnaalie ja töökaitse. nôuete täitmise kontrollimine.

Iga 8pilastest koosnev töökollektiv tuleb varustada esmaabivahenditega.

### 1.7.3.6. Sekundaarse tooraine kogumise sanitaaree日kirjad

Opilastel on lubatud koguda vanametalli, paberijäätmeid ja klaasnర̌uaid.

Arvestades aelle töö tervist kahjustavaid tegureid, on HSV Lildu Tervishoiu Ministeeriumi poolt 30. detsembril 1962. a. kehtestatud vastavad sanitaareeskirjad (18, nr. 660).

Sekundaarse tooraine kogumisele lubatakse rakendada terveid opilasi. IIT ja IV klassi ofpilased vọivad koguda ai-
nult paberijäätmeid. Kuni VI klasai ofpilastel lubatakse iko nealust toorainet koguda ainult kodust.

VII - XI klasaide ofpilased vôivad vanametalli, paberijäätmeid ning klaasnõusid koguds ainult asutustest ja ettevotetest, kuid mitte tervishoiuasutustest.

Epideemiatorjje seisukohalt ei vôi kogumiskohtade hulka kuuluds antisanitaarsed kohad, nende hulgas prigimäed ja prilgikastid. Sekundaarset toorainet ei lubata 8pilastel koguda ka turuplatsidelt. Kinni peab pidama alaealistele lubatud tôstetavate ja kantavate esemete pilirraskustest (vt. 1.3.4).

Enne sekundaarse tooraine kogumisele suunamist tuleb direktoril koos meditaiinitöötajaga instrueerida opilasi vôimalikert ohustavatest teguritest ja ohutusnõuetest. Sekundaarse tooraine kogumisel tuleb kasutada töobcindaid.

### 1.7.3.7. thiakondlikult kasuliku töö organiseerimise kontrolli juhend

Kontroll סpilaste uhiekondlikult kasuliku töö organdseeFimise ule toimub FSV Lidu Tervishoiu Ministeeriumi 10. mai 1961. a. juhendi alusel ( 18 , nr. 660).

Täies ulatuses lubatakse ühiskondlikult kasuliku tööga haarata ainult kehaliselt terveid ठpilasi, tervisehäiretega lapsi vôib rakendada vaid kooliarsti soovitusele vastavas ulatures.

Laste rakendamisel tuleb arvestada nende kehalisi voimeid. Keelatud on rakendada lapsi ja alaealisi töödel, mie eivasta nende vanusele ning on seotud suure fuisilise koormusega. Näiteks ei tohi I - IV klassi ôpilased pesta pôrandaid, pesta käsitai vo̊i masinaga pesu, V - VIII klassi opilased ei tohi kägitai pesta voodi- voi ihupesu, tegeldà raskete esemete laadimiscga. Lapei ja alaealiai ei lubata rakendada eluohtlikel töödel, nagu katuselt lumerookimine, elektrivorgu remont ja hooldamine, järvel vöi jöel jäävarumine, akende pesemine. Valtida tuleb milrkainetega seotud, samuti epideemiliselt ohtlikke töid.

Abitö̈dele kö̈gis (leivalóikamine, nơudepesemine jt.)
voiib סpilasi rakendada alates 14. eluaastast, kuid tingimusel, et täidetakse koliki sö̈rlate ja nende töötajate kohta kehtivaid sanitaarnơudeid.
thiskóndikult kasulikul töoll peavad opilased kandma töorofivaid - kombinesoone, kitleid, pollif, pearätikuid vastavalt normidele. Ópilaste poolt kasutatav inventar olgu mठठtmetelt ja mahult vastav nende eale ja kasvule.

Opilaste ulekoormamise vältimisekg, vòib neid uhiskondlikult kasulikul tööl rakendada ilma vaheajata järgmiselt: I - IV klassis kuni 30 minutit, V - VIII klassis kuni 45 mL nutit ja IX - XI klassis kuni 1,5 tundi.

Opetajate ja kasvatajate ülesandeks on enne סpilaste rakendamist uhele voi teisele uhiskondiikult kasulikule tööle tutrustada neid sanitaar- ja ohutustehnika nôuetega, töötamise ajal aga jälgida, et opilased töötaksid öiges tööasendis ja kasutakaid oigeid töövötteid.

Öpilaste töötingimuste ja töörežiimi süstemaatiline kontrollimine on kooli- ja sanitaararstide ulesanne.

### 1.8. PరOKIITSEJÄRBLEGVALVE

Järelevalvet töökaitae alal kehtestatud Oigusnormide tätmise dile teostavad vastavad ametiuhingu- ning selleks volitatud riirlikuḍ organid; kôrgemat järelevalvet oigumormide tätmiae üle teostavad prokuratuuriorganid (Töök. § 255).

Alljärgnevas esitatakse töökaitsealase järelevalve struktuur ja selgitatakse struktuuriuksuste סigusi ning ulesandeid.

### 1.8.1. T8ठkaitae ametitihinguline Tarelevalve

Ametiuhinguorganisatsioonis tegelevad töökaitsejärelevalvega ametiuhingute vabariiklikud nơukogud, vabariiklikud ja lin-na-(rajooni-)komiteed ning ametiuhingu keskorganite vastavad
inapektorid (vt. tabel 1.1 ja 1.2). Ettevotetes ja asutustes lagub töökaitsejärelevalve ametiühingu kohalikel komiteedel, nende töökaitaekomisjonidel ja uhiskondlikel töökaitseinspektoritel.

### 1.8.1.1. Ametithingute korgemad organid ja tठठ tehnikainapextsioon

Administratsiooni poolt ohutustehnika, töötervishoiu ja tööseadusandluse taitmiae kontrolli Besti NSV-s korraldavad HSV Lildu ametiühingute pöhikirja (18, nr. 190) ja ametiubingute nơukogu pôhimëäruse (18, nr. 188) kohaselt Eesti NSV Ametiuhingute Nóukogu ja haruametiuhingute juhtivad organid. Vahetult kontrollivad ohutuatehnika, tööterviahoiu ja toठ̈seadusandluse täitmist ettevôtetes, asutustes ja ametkondades Atm ja haruametiuhingute töö tehnikainspektorid (edaspidi ka tehnikaingpektorid). Oma tö̈ös juhinduvad tehnikainspektorid UAUKN Presiidiumi poolt 26. augustil 1966 kinnitatud anotiuhingute tehnikainspektori pobimääruseat (18, nr. 201 já 204) ja 17. märtei 1977. a. juhendist (25). Nende kohaselt lasuvad peatehnikainepektori ilesanded AUN-ide töbikaitseosakondade juhatajatel ja samuti naruametiluingute keskkomiteade töökaitseosakondade juhatajatel.

Töö peatehnikainspektori ja tehnikainspektori ulesandeks on töökaitse nôuete tätmise kontrollimine ja taitmise abinơude rakendamine nende teenindamisele kuuluvates ettevô- . tetes Ja asutustes. Selleks külastab tehnikainspektor regulaarselt tema teenindada olevaid ettevotteid ja asutusi, nouab puuduste korvaldamist, votab osa uute seadmete teimimise je vastuvotmise komigjoni, samuti ehitatud ja rekonstrueeritud objektide ekspluatataloonika vastuvotmise ( $\nabla t .1 .2$ ) ning uue tehnoloogia läbivaatamise komisjonide tööst, kontrollib ônnetusjuhtumite fuurdlemise nờuete täitmist ning juurdleb grupilisi, surmaga lôppenud ja raskeid tootmisônnetusi. Tehnikainspektoril on ठigus nôuda administratsioonilt töökaitsega seotud küsimustes dokumente ja seletusi; vajaduse korral keelata töotamine tervist ohustada voivates tootmislôikudes, aparatuuril ja seadmetel kuni puuduate korval-
Tరठkaite jarelevalveorganfte etruktuur Besti NSV-s
Ametiuninguorganisataioon Riliklikud organid ${ }^{1}$
KNSV MN Energeetika ENSV P81luma- ENSV Ter- ENSV Sise- ENSV

letסrje
Valitsue
Vabariiklikud organid


[^7]damiaeni; taotleda ohutuatehnika ja t88torvishoiu noluetele mitterastarate etțevôtete vôi nende oaskondade, trehinide jt. allükguste sulgemise otsugt haruametithingu komiteelt voi Ať-ilt; vôtta ametiisikuid, kes on sūtai tờseaduasinduse nôuete ja ohutuatehnika ning toठtervishoiu eeskirjade rikkumises, vastutusele rahatrahvi mäaranas teel (vt. 1.9.3) Vơi anda vastavad materjalid ile juuráluaorganitele: Athy presiidiumi voi haruametiahingu komitee kaudu teeb inspektor ettepaneku ettevottele (asutueele) v8i körgemalseisvale organile aududase karistamisekg dietaiplinaarkorras 061 t $681 t$ tagandamiseks.

Paralleelselt AUN-i ja haruametitihingute koosseiauliste tehnikainspektoritega teidavad uhiskondlikus korras to8kaitse riikliku järelevalve funkteioone mittekoosgeisulised tehnikainspektorid. ${ }^{1}$ Heed valitakse ingener-tehniliste tobtajate ja kvalifitseeritud tơbliste hulgast ning kimisatakse AU\# voii AU Vabariikliku Komitee preaiidiumi pooit. Bitttekooseeisulisel tehnikainapektoril on samad oigused, mis koosseisulisel, vëlja arvatud rahatrahvi mäaramine, ometuajuhtumite juurdlemise korraldamine, kuulumine objektide Vastuvotu komisjoni koosseisu. Trahrimise vajaduse korral esitab ta materjalid töర tehnikainapektomie.

Tరठ tehnikainapektorid Fiivad oma toठ läbi tihedas koostठठ்s ametiuhingu kohaliku komiteedega.

### 1.8.1.2. Ametithingu kohalikud t88kalteejärelevalve kikeuged

Etterötetea ja asutuates tơơkaitsejärelevalvega tegelevateks ametiuhinguorganiteks on kohalikud komiteed, nende tobkaitsekomisjonid ja uhiskondlikud toठ̈kaitseinspektorid.

1. Ametiuhingu kohaliku komitee ulesandeks on tr8seadusandluse ning ohutustehnika ja tibitervishoiu eeakirjade

[^8]taitmise kontrolilmine. Seda teostab ametiuhingukomitee a) ettevotte $\nabla \delta i$ asutuse töökaitse reguleerimisest osavotu, b) adminiatrataiooni tobkaitgetegevuse ennetava järelevalve ja'c) tobseadusandluse nouete taitmise jooksva kontrolli organiaeerimise teel:

Pobkaitse reguleerimine seisneb töठkaitsekokkuleppe ja kollektiivlepingu sôlmimises (vt: 1.3.1), töö sisekorra tüüpeeskirjadesse vajalike täpsustuste sissevilmises Joe., administratsiooni töökaitsealase tegevuse : ennetav kontrollimine aga administratsiooni poolt töökaitsega seotud kísimuste eelnevas. kooskסlastamises ametiühingu kohaliku komiteega. स方teks vôib administratsioon 15- kuni 16-aastast alaealist tööle vôtta ja töötajaid. Uletunnitöódele rakendada ainult parast küaimuse kooskסlastamist ametiuhingu kohaliku komiteega. Tööseadueandluse tagamise jooksev kontroll toimub näiteks administrataiooni ja ametiuhingu kohaliku komitee vahel solmitud töökaitsekokkuleppe ja kollektiivlepingu täitmise, töökaitsealaste instrueerimiste läbiviimiae, tơठtajate exirōivastuse ja individuaalkaitsevahenditega varustamise ule.
2. Vahetut ametiuhingulist tökaitsealast järelevalvet ettevótetes ja asutustes teostab ja korraldab ametituhingu kohaliku komitee tơökaitaekomisjon. Selle aktiiviks on uhiskondlikud töökaitseinspektorid.

Tơkaitsekomisjonide tegenuse aluseks on UAUUKN Presiidiumi poolt 4. oktoobril 1963 kinnitatud iildine ning koolide osas Haridusala, Korgemate Koolide ja Teadualike Asutuste Töötajate AUKK preaiidiumi poolt 6. veebruaril 1962 kinnitatud kooli, internaatkooli, lastekodu ja teiste lasteasutuste ametiühingu kohaliku komitee tö̈caitsekomiajonide pôhimäärused (18, nr. 191 ja 196). Töökaitsekomisjoni koosseis komplekteeritakee ametiuhingu kohaliku komitee ja osakondade, taehhide jt. komiteede (vôi buroode) liikmetest, Uhiskondlikest töökaltseinspektoritest, insener-tehnilistest toठtajatest. Komisjoni esimeheks valitakse ametilihingu kohaliku komitee $\nabla \delta i 1$ osakonna (t́ehhi-) komitee (buiroo) lii-
ge．Esimees ei vôi olla administrataiooni hulka kuuluv tờ－ taja．Töökaitsekomisjoni：esimees on fihtlaai ka etterotte （asutuse）voi vastava alliksuse uhiskondlikuks vanem－tokait－ seinapektoriks．Koolides komplekteeritakse ametiuhingukomitee töökaitsekomisjon kooli ametiuhingukomitee ja ametiuhingu lifketest，lastevanemate komitee lifkmetest ja basa－$\nabla 8 i$ どeffetterôtete insener－tehnilistest töbtajatest 3－kuni 9－ liikmeline．

Töökaitsekomiajonil on סigus igal ajal ettevötte vôi all－ Uksuse mis tahes töoruumis vôi toỉkohal tutruda töb－ja olme－ tingimuatega ning töözaitsesse puutuvate dokumentidega．Ko－ misjoni tähtsaks töo̊lôiguks on uhịkondlike töbkaitseingpek－ torite tơ̈̀ ja nende töökogemuste vahetamise korraldamine．

Komiajon esitab töökaitsealaste puuduste likvideerimi－ seks administratsioonile ettepanekuid．Juhul kui administ－ ratsioon ettepanekule ei reageeri，esitatakse kialmas ette－ vơtte vôi asutuse ametiuhingu kohalikule komiteele vôi ame－ tiühingu tehnikainspektorile läbivaatamiseks．

3．Uhiskondlike töckaitaeinspektorite statuut loodi NSV Liidu RKN－i määrusega 30．＂juunist 1931 tóökaitsealase seadue－ andluse tältmiae kontrolli tugevdamise eesmirgil＇．斯hiakond－ likel töokaitseinapektoritel lasub töökaitae nơuete tätmise pider jalgimine allưksuses vôi töölôigus：Nende üksikasjalik tegerus on kindlaks määratud vastavates pōhigäärustes ${ }^{1}$ ．Inge pektorid teostavad töökaitsealast järelevalvet ettevotte voí asutuse osakonnas，tsehhis，farmis，töökojas，laboratooriu－ mis jne．Mende tähtsamateks ulesanneteks on：a）töötajate tiso kaiteealase instrueerimise kontrollimine；b）vastava uksuse

1 tilaine＂thiskondlike tơokaitaeinspektorite poinimäarus＂ on kinnitatud UAUUKN Presilidiumi poolt 21．Jaanuaril 1944 （18， nr．199）：＂Kolhoosi uhiskondliku toobkaitseinspektori pohi－ määrus＂－UAUKIF Presiidiumi poolt 20．veebruaril 1959 （18，irr． 194）：＂Koolide，internaatkoolide ja iasteasutuate juhiskond－ liku töökaitseinspektori pôhimäärus＂（18，nr．197）ning＂Kôr－ gemate koolide ja teadualike asutuate ihiskondiliku tơokait－ seinspektori pohimäärus＂（18，nr：203）：Haridusala，Korge－ mate Koolide ja Teaduslike Asutuere Töötajate Ametiuhingu $*$ Keskkomitee Presildiumi poolt 6．veebruaril 1962．

Juhtkoma poolt töbseadugandluses ning töösisekorra eeskirjadea kohtestatud töbpäeva pikkusest, 18 unavaheajast, naiste ja alaoaliste t8ikaitse eriabinర̋udest jne. kinnipidamiae järelevalve; e) rumide ja tobkohtade valguetuee, temperatuuri, ohu puhtuse ft. toठterfishoiu nőuete vastavuee kontrolifinine, d) aeadmete ja aparatuuri uldkaitsetehnikaga ning töötajate individuealkaitaevarustusega varustamise järelevalve, e) töökaitsekokkuleppe taitmise kontrollimine, f) kaasatobtamine ohintustehnikaalaste filesannete kavandamisele; g) uhiskondliká Vanem-tobkaitseinspektori viivitamatu informeerimine onnetusJuhtumitest.

Uhiskondlik töökaitseinspektor peab taotlema vastava allflksuse juhstajalt tobkaitse nomatilvaktide - töökoodeksi Factavate aïtete, töbkaitse-eeskirjade ja -juhendite - rikkusdee juhtude likvideerimist. Kui sellele ei reageerita, sifis tuleb tal informeerida ihiskondlikku vanem-töökaitaeinspektorit, kes vajaduse korral esitab kisimuse ametiuhingu kohalikule komiteele, koihooside osas ametilihingu tehnikainspektsioonile.

Tialendavalt ulalmärgitule nơutakse kolhoosi uhiakondiku töoraitseinapektori pōhimääruses hoolsat järelevalvet pillumajanduses kasutatavate mirkkemikaalide hoidmise, transportimise ja kasutamise sanitaaresekirjade (vt. 2.4.4) täitmise uile. Koolide, internaatkoolide ja lasteasutuste uhiskondliku töökaitseinspektori ilesandeks on ka koos lastevanemate komiteega 8pilaste iseteenindamise ja sekundaartooraine kogumise töókaitselige olukorra ning kooli ja óppetootmiatöokodade ohutustehnika esskirjade täitmise kontrollimine. Inspektoril tuleb kontrollida koolihoonete ofppetöö-eelse remondi kvaliteeti Ja oąaleda uute ning rekonstrueeritud ruumide, töokodade, kabinettide jne. vastuvôtmisel.

Koolide ja lasteasutuste ning samuti ka kôrgkoolide ja teadusesutuste uhiskondiikel töökaitseinspektoritel tuleb juhul, kui laboratooriumis, ठppekabinetis, töökojas vm. valitgevad elule ja tervisele ilmaelt ohtlikud tingimused, taotleda t8రkaitsekomiajoni vôi ametiuhingu kohaliku komitee vôi ametiuhingu tehnikainspektori kaudu tö̀ katkeatamiat ohtlikus tర8181gue.

Uhiskondlikud toökaitseinspektorid valitakse ametionimgu iliknete hulgast ettevơtte vôi asutuse ametiuhingu ald-
 koolides, kus ametiuhingurihmad punduvad, valitakse thisiand-
 joni lilknetest. Brinevalt eeltoodud korrast valitakse kelhoosi ubiskondlik töbkaitseinapektor farai, brigaadi, remomditరठisoja jt. tootmisloikude tơbtajate koosolekal theks aagtaks ning uhiskondlik vanem-töökaitseinepektor Thiskoedile inapeistorite koosolekul samaks ajavahemikuks. thiskondilkeka töß̈kaitseinspektoriteks ei valita neid töठtajaid, kee vastutavad tockaitse olukorre ee日t adminiatratiivliinis.
thiskondlike toökaitseingpektorite tegevast juhivad toin kaiterkomiajoni esimehed, kes on thtlasi vanes-t88kaitaeingpektoriteks.

Uhiskondilkud tobikaiteeinspektorid kannavad flanerad panadused ja nende kסrvaldamise ettepanekud ettepanekate surnasli.

### 1.8.2. 988kaitao Fikitk 15POLOV2IVO

Rijklikku järelevalvet tbరkaitsenరిuete igakilgse taitmae teo日tatakse mie- ja keemiat elektri- ja teiste tehniliste seadmete, terviahoiu ja epldeemiat8rje; tuletorrje ning mônedel teistel aladel. Toikaitae riikliku järelevalvega tegelevad mitmed riiklikud asjaomased organid. Seadusandluse täitmise kôrgeim järelevalve lasub prokuratuuriorganitel.

### 1.8.2.1. Tehniline ja maejarelevaive

Riiklikku järelevalvet tobide ohutuse ile pôlevkivi, mâe, koo-mia-, mittemaaksete maavarade, keemia- ja gaasit8btlemiaticostuses, geoloogiliste unrimistöbde ekspeditsioonidel ja rihmades, tosteseadmete, katelde ja survemahutite, auru- ning. kumaveetorustike, samuti gaasi tootmise, transportimise, boid-
mise ja kasutamisega seotud objektide ehitamiael ja ekspluateeriniael ning lobkamistööde tegemisel toöstuses, samuti maardlate oige ekspluateerimise ja mavarade kaitse the teostab Riklik Tohnilise ja Räajarelevalve Valitaus Eeati FSV m juures. Ta toठtab Eesti NSV M 11. juuni 1968. a. mëërusega kinnitatud pothimäaruseialusel (18, nr. 206).

Pehnilise ja Miejärelevalve Valitsuse pరhiuleaandeks on kehtivate ohutuatehnika nðuete ja traumade valtimige profiilaktiliste abinరude täitmise kontrollimine etteròtetes ning asutustes ja eamuti kontroll maavarade oige ekapluateerimiae ning maavarade kaltae üle. Ta vôtab osa objektide rikilke vaetuvôtukomisjonide töos nendes ettevôtetes ja asutustes, mie kunluvad tehnilise ja mēejärelevalve organite kontrolli. alla. Vajaduse korral teeb Riiklik Tehnilise ja Mëejäreleval ve Valitaus kôrgemalaeievatele organitele ettepanekuid seadusanduse täiendamiseks töơd ohutuse tôstmise eesmärgil.

Järelevalvevaliteuse pöhimääruses on kindlake määratud tema Kleasanded a) mäetööstuee, geoloogiliste uurimistööde ja majejärelevalve alal, b) keemia- ja naftakeemia ettevôtetes, c) katlajärelevalveobjektide ja tốstegeadmete ehituse ja ekspluateerimise alal, d) gaagivalve ning e) lôketöơde alal.

Riiklik Tehnilise ja Mejärelevalve Valitaus täidab temale pandud ulesanded kohtadel oma rajooniinapektaioonide kaudu. Viimastes töötavad rajooniinsenerid ja -inspektorid.

Tehnilise ja mäejärelevalve organid eaitavad pơimääruse nơuete ja seaduste ning eeakirjade rikkujaid karistamiseks. Jarelevalvevalitausele on antud סigus seadust rikkuvaid ametilaikuid vastutusele vôtta adminiatratiivkorras (vt. 1.9.3).

### 1.8.2.2. Bnergeetikajarelevalve

Enengeetikaalane töökaitse riiklik järelevalve lasub $\operatorname{BSV}$ Liidu 10 poolt. 29. Juulil 1967 kehtestatud rilkliku energeetikajarelevalve pôhimàaruse (18, nr. 210) kohaselt Eesti NSV Fnergeetika ja Elektrifitseerimise Tootmispeavalitsuse Energiamillgi Riikikul Energeetikajärelevalve Inepekteioonil.

Rilkliku energeetikajërelevalve pôhiulesanneteks on \mi-
nieteeriumide ja keskasutuate elektrijaamade ning etteroitete ja asutuste elektri- ja soojusaeadmete tehnilise seisukorra kontrolilimine, samuti nende seadmete ohutut teenindamist tagavate abinõude ellurakendamise ning ka elektri- ja soojusenergia rataiionaalse kasutamise kontroll kíigis rahvamajandusharudes.

Riiklik energeetikajärelevalve toimub ennetava ja jookova järelevalve vormis.

Fnergeetikajärelevalve organitel lasub järelevalve à etterôtetes ja asutustes elektri- ja soojusseadmete ehituse ja tehnilise ekspluatatsiooni ning ohutuatehnika eealdrjade tistmise tile ning b) Pollumajanduse Ministeeriumi, "Póllumajandustehnika", Maaparanduse ja Veemajanduse Ministeeriumi etterð̂tetes ja asutustes, samuti kolhoosides üle 0,7 atü rõhul töötavate aurukatelde, lokomobiilide, survemahutite ja tostemebhanismide ehituse ja ohutu ekspluateerimise eeakirjade täitmise üle.

Oma ulesandeid kohtadel täldab rilkilk energeetikajärelevalve inspektsioon linnade ja rajoonide energiamaiugi-osakondade ja -jaoskondade energeetikajärelevalve inspektorite. kaudu.

Inepekteion vôtab ose tarbijate energeetikaseadmetes esinenud avariijuhtude pôhjuste juurdlemisest, nơuab tarbijatelt avariiolukorras olevate ja ohtlike energeetikaseadmete korrvaldamist ekspluatataioonist, kontrollib energeotikaseadmetel ja telatel inapektaioonile allutatud järelevalveobjektidel töötajate kvalifikataiooni vastavust ja töbtab kaasa könealustel seadmetel tööle asujate ja töötajate kralifikataioonikamiajonide töile. Inspektaioon teeb objektide haldajatele ettekirjutuai puuduste korvaldamiseks.

Energeetikaseadmete kohta kehtestatud montaaži, ekepluatatelooni ja ohatustehnika normide ning ee日kirjade rikkumise eest rakendavad energeetikajärelevalve ingpektaioon, tule-törje- ja teised järelevalveorganid mitmesuguseid môjutamisja karistusvahendeid. Administratiivrastutuse rakendamise vajaduse korral esitatakse ettepanek linna voil rajooni. TSS Täitevkomitee administratiivkomiejonile.

### 1.8.2.3. P61lwajanduemasinate jurelevalvo

pôllumajandusmasinate tehnilise seisukorra, samuti ekepluatateiooni, hoidmise ja remontimise eeskirjade täitmise ja seejuures toठösaitse-eeskirjadest kinnipidamise kontrollimine lasub Eesti $\operatorname{HSV}$ Pollumajanduse Ministeeriumil. Kinisteerium korraldab järelevalvet oma atruktuuriuksuse - Riikliku PôIumajanduse Tehnilise Järelevalve Valitause - ja rajoonide p8illumajanduslikes tootmisvalitsustes töotavate insener-inspektorite gruppide kaudu. Inspekteioni pöhimäärus kinnitati WSV Liidu P8Ilumajanduse Ministeeriumis 9. septembril 1969 (18, nr. 209). Inepektsioon kontrollib köigis pollumajanduslikes majandites, sठltumata nende amstkondlikust allurusest, traktorite, kombainide ja teiste pollumajandusmasinate, far-mi- ja remonditöökodade seadmete, masinapargi kưtuseladude jms. tehnilist seisukorda, samuti ekspluateerimise ja ohutuatehnika ning tuleohutuseeskirjade täitmist, esitab ettepanekuid keskorganịtele vôi ettevôtetele ning asutustele asjakohaste normatiivmaterjalide väljatöotamiaeks ning töötab neid välja omal jôul, teeb ettekirjutuai ohutustennika, tule tôrje jt. eeskirjade rikkumiste kôrvaldamiseks.

Rajoonide tootmisvalitauste juures töötavate inspektaiooni insener-inspektorite ulesandeks on kontrollida pôllumajandusseadmete tehnilist seisukorda ning nõuda esinevate puuduste, nende hulgas ohutustehnika ja tuleohutuse puuduste - kõrvaldamist; keelata töötamine seadmetel, mille seisukord ei taga nende ohutut kasutamist. Insener-inspektoril tuleb nãuda ettevõtete ja asutuste juhatajatelt kehtiva korra kohaselt nende isikate vastutuselevõtmist, kes on süudi seadmete tehnilise ekspluatataiooni, hoidmise ja mahakandmae eeskirjade rikkumises, eeskirjade rasketel rikkumiajuhtudel-aga esitada materjalid prokuratuurile. Insener-inspektoril on kohustus ja ôigus ära vôtta mehhanisaatorilt pôllumajandusmasina juhtimise kutsetunnistus kuni fiheks kuuke juhul, kui rikuti jämedalt masina ekspluatataiooni ja ohutustehnika eeskirju, samuti mäarata majandite juhtivatele töötajatele administratiivkorras kuni 10-rublane rahatrahv kutsetunnistuseta töö-
taja mehhanismidele töollelubamise voii insener-inspektori ettekirjutuse mittetäitmise eest.

### 1.8.2.4. Sanitaarjarelevalve

Tervishoiu ja epideemiatōrje riiklikku järelevalvet korraldavad 31. maist 1973 HSV Lildu man poolt kinnitatud riikiku sanitaarjärelevalve pöhimëäruse (18, nr. 208) kohaaelt Besti MSV Tervishoiu Miniateerium oma sanitaar ja epidemioloogiaorganite ja -asutuste kaudu.

Nendel lasub a) ildine sanitasrala ja opideemiatorrje kohta kälvate seaduste, instruktaioonide ja eeskirjade ettevötete ja asutuste ning uksikisikute poolt taitmise kontrall; b) kutse- ja samuti nakkushaiguste vältimiseks ning likvideerimiseke ettenähtud urituete täitmise järelevalve; c) joogiveeks ja elukondikel ning kultuuriliatel eesmärkidel kasutatava veekogude ja pơhjavee, pinnase ja atmosfäari töbstuslike heidetega ning mitmesuguete jäatmetega reasandee villtimiseks ja IIkvideerimiseks ettenähtud urituste nơuetekohsge läbiviimise kontrollimine; d) tervishoiunorinide ja sanitaareeakirjade tältmise järelevalve asulate ja toboture ning ukaikettevôtete ja -objektide projekteerimisel, rekongtrueerimisel ja ehitamisel, samuti tehnoloogiate umberkujundamisel (vt. 1.2).

Sanitaarjärelevalve ulesandeid kohtadel tëldavad linnade ja rajoonide sanitaar ja epidemioloogiajaamad ning maarajoonidea rajoonihaiglate anitaar- ja epidemioloogiaomkonnad. Raudteetranepordis lagub tervishoiu ja epideegiatôrje eeakirjade tëitmise järelevalve raudteetranspordi peasanitaararstil ja raudtee vanemsanitaararstil, joe- ja. jarvetranspordis Eesti XSV siseveeteede (vanem-)invener-inspektoril ja seadmete ulematel, ohutranspordia aga NSV Liidu Taivilllennunduse Ministeeriumi aanitaarjärelevalve töotajatel.

- Tervishoiu ja epideemiatôrje seaduste, eeakirjade ning instruktsioonide rikkujaid on sanitaarjärelevalveorganitel ơigus administratiivkorras vastutusele vôtta (vt. 1.9.3).


### 1.8.2.5. Puletörjejărolevalve

Taletorjo alal lasub rilklik järelevalve tööatusettevôtete ja teiste objektide projekteerimise ja ehitamise ning eamuti igat liiki objektide kasutamise tuleohutuse eeskirjade (vt. 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4) täitmise ule eelkঠige Ee日ti NSV Sideminiateeriumi tuletôrje rikliku järelevalve organitel. Jarelevalvega tegelevad Siseministeeriumi Tuletorje Valitsuse ja selle linnade ning rajoonide tuletorjeosakondade ja -inepekteloonide ning ieeseiarate sojaviestatud tuletorjethesuste kindlakemaiaratud t8btajad (järelevalveinepektorid jt.) vastavalt $\operatorname{BSVL}$ SM poolt 1969. a. käakkirjaga nr. 275 kinnitatud Fikliku tuletorfe järelevalveorganite töb organi $\quad$ eorimise ee日kirjadele (15).

Selle kôrval on enpeteiaalalade tuletorrje-eeskirjade taitmise järelevalve pandud vastavaid objekte haldavatele amotrondadele. Wäiteks valvab metsade tuleohutuse eeakifjade taitmise ule Resti $\mathbb{Y} S V$ detsamajanduse ja Looduskaitse Ministeerium ja selle kohtadel olevad struktuurilikeused; eriliiki transpordis teostarad tuleohutuse eeskirjade tältmise jarelevalvet ildiste riiklike järelevalveorganite kJival raudteetranepordis jaamaulemad, rongililemad jt.; jठe-,.jür-ve- ning meretranspordis sadamakaptenid ja -illemad ning laevakaptenid ft.; ohutranspordie taivillסhulaevastiku ametiisikud vastavalt "ISV Lildu ofhukoodekeile".

Koligil tuletorje rilklikku järelevalvet teostavatel organitel ja ametilaikutel on oigus tuletofjealaste normide ja eeskirjade rikkujaid adminiatratiivkorras rahatrahviga karistada (vt. 1.9.3).

### 1.8.2.6. Prokurbrifurelevalve

Bilklikku kôrgeimat järelevalvet kogu seadusandluse täitmise ule, selle hulgas ke töbseadusandluse tagamise uie teostab Eesti $\mathbb{H S V}$ kongtitutaiooni $\% 85$ kohaselt Eesti NSV territooriumil WSV Liidu peaprokurörl ametkond kas vahetult V8i Eesti $\mathbb{H S V}$ Prokuratuuri kaudu. Prokuratuur teguteeb NSV

Liidu Ulemnốukogù 24. mai 1955. a. seadlusega kinnitatud prokuratuurijärelevalve pôhimäaruse (18, nr. 211) alasel. Kohtadel korraldavad prokuraturijarelevalvet rajoonide ja linnade prokuratuurid.

Tơokaitse seaduaandluse tëitmist kontrollib prokuratuur uhelt poolt seadusandluses kindlaksmiaratud konkreeteetel juhtudel (näiteks gripiliste ja surmaga lofpenud tơờmetuste juurdlemise järelevalve - vt. 1.1.5.1) ja teiselt poolt jooksvalt esilekerkivate vajaduste korral.

Konkreetse asja juurdlemise tulemuste póhjal aunab prokurör seadust rikkunud ametilaiku $\nabla$ ôi kodaniku kohta kogutud materjalid kohtu- voi teistele organitele asjaosalise krisi-naal-, administratiiv- 781 distaiplinaarvastutusele $\nabla 8$ tmiseks.

Prokuratuuril on סigus teha riklikele organitele ja uhiskondlikele organisatsioonidele esildisi seadusandiuse mikkumise konkreetsete juhtude ja neid polhjustanud asjaolude likVideerimiseka, Ettekirjutuse saajad on kohustatud kun aja jooksul prokurôri esildise läbi vaatama ja rakendama abinờud seadusandluse tagamiseks.

### 1.9. VASTUTUS TOOKAITSE SRADUSAIDLUSE RIKKUITSE EEST

Tbokaitse seaduste, eeskirjade ja instrakteioonide rikkumise koŕral vôetakse adminiatratiivtoठtaja vastutusele diotsiplinaar, adminiatratiiv- $\nabla \delta i$ kriminaalkorras. Peale selle rakendatakse eeskirju rikkuvate toibliste ning teeniatujate suhtes ka laialt levinud uhiskondliku mofjutamise abinônaid.

### 1.9.1. thiskondilk m8jutamine

Uhiskondliku mơjutamise vôimalusi on palju. Kasutatakse sific asja arutamist ametiuhingu kohaliku komitee koosolekul, avaldamist seina- voil ajalehes jmt. Tơhuaks Uhiskondliku mejutamise vahendiks on siliasja arutamine seltsimehelikus kohtus.

Besti 耳SV 26. detsembri 1961. A. seadusega tinnitatud ja miljem ruxdetud polhimiaruse (18, nr. 226) kohseelt kuulub selteimeheliku kohtu kompetentel ke toökaitae, ohntuetehnika, toon tervishoin, samuti tuleohutuee eeskirjade ja nomide mittetaitinipe aratamine.

Konkreetse asja pahul juhindub seltaimehelik kohus ahdskondlikuat kohnsetundest, kehtivast seadusandiusest ja seltsipeineliku tohtu p8himiäruseet. Suidlase suhtes v8idakse razomdeda mofjutuevaherdina kannatanu $\nabla 8 i$ kollektiivi ees avaliku vabandamise kohustust, seltsimeheliku hoiatuse tegemist, thiskondliku laituse avaldamist; raskemal juhul thisikondliku laituse avaldamiat koos selle teatavakategemisega ajakirjapdusee, kuni 10 rubla rahatrahyl mäaramist juhul, kui uleastumine ei ole seotud töödistsipliini rikkumisega, töödistsipliini rikkumise korral ettevठtte vôi asutuse administratsion gile ettepaneku esitanist suludlase Uleviimiseks vähem tasuFale toble $\quad 8 i$ madalamale ametikohale kuni 3 kuuks. Selteimehelis kohus voilb juhul, kui siuiudlane puhteludamilkult oma enk kahetseb ja kannatanu voi kollektifivi ees avalikult vabandab, piirduda ainult asja avaliku arutamisega, rakendamata cuid mejutamisvahendeid.

Juhul, kui selteimehelit kohus asja läbivaatamisel veendub aøjaosaliae administratifo- vôi kriminaalvastutusele votmise rajalikkuees, teeb ta oteuse materjalide uleandmise kohta vagtavale organile.

### 1.9.2. Disteiplinaarvastatua

Distaiplinaarkaristue mäaratakee ettevòtte ja asutuse töbsisoivorra tulupeeskirjade ( $18, \mathrm{nr} .2$ ) alusel alluvuse korrae vôi distaiplinaarmëärustiku korras. Seda kariatuavormi rakendatakse tubkaitse normide ja ohutuatehnika ning tö̈tervishoiu eeakirjade rikkumise kergematel juhtudel. Karistus seisneb
 sea voi asjaosalise tahtajaks (kuni 3 kuuks) vähem tasurale t88le v8i madalamale ametikohale vilmises. Kariatuse mäaramise eel peab asjaosaliselt nofudma seletust. Distaiplinaar-
karistuse mäaramise kohta käv kaiskkiri tehakse teatavaiks karistatule ja kogu ettevôtte $\nabla$ î asutuse tobiojajakomale. Kui aasta valtel, arvates diateiplinaarkaristuse makranisest, ei ole vastavat laikut une diataiplinaarkaristuacge karistatud, loetakee karistus kustunake.

### 1.9.3. Administratiiovagtabum

Adminiatratiivastutuat viidakse kohaldada vaatava rahatrakVi näol Eeati HSV Ulemolukogu Preaildiumi 7. Veebruari 1962a. seaduse ja hilisemate oigusaktide (18, nr. 221-225, 227 jt.) alusel. Seda karistusliiki rakendatakse töbkaitse-eeskirjade, 8hu, pinnase, maapరiuevarade, neteade ja veekogude kaitae eeskirjade, tuleohutuse eeskirjade jne. rikkumise puhul. Rahatrahve mäaratakse kodanikele ja ametilaikutele, kes oma teenistuskohuste täitmise korras oleksid pidanud tarfituselo Vôtma abinర́ud kehtivate eeskirjade figeaegeeks taitmiaeks. Rahatrahyi suurue kodanikele on kuni 10 rabla ja ametiiaikutele kuni 50 rubla. Prahvi ilemaüarasid v8idakse seaduaandlikus korras suurendada, vastavalt kuni 50 ja 100 rublani (1。 1k. 15).

Rahatrahve määravad Besti IISV Ulemolukogu Preaildiumi 7. veebruari 1962. a. seadluaega kinnitatud administratiifkomiajonide pôhinemruse (18, nr. 220) kohaselt rajoonide ja linnade TSH tailtevkomiteede juures asurad administratiivkomisjonid. Eindlaksmäaratud juhtudel lasub administratiivkariatuse mäaramine vastavatel riiklikel organitel ning ametiisikutel. Ametiahingu tehnikaingpektoril on 8igus rahatrahve määrata toökaitsereeskirjade mikkumise eest, Mikliku asmitaarjärelevalve organitel tervishoiu ja epideariatorje eeskirjade rikkumise eest, riikliku tuletठ̊rjejärelevalve organitel tuleohutuse eeskirjade rikkumise eest, metsamajanduse organitel metsade tuleohutuse eeskirjade rikkumise est, raudteetranapordi, mere-, jôe- ja järve- ning 8hulaevastiku organitel teiste kindlakmäaratud juhtude k8rval ka transpordi alal tuleohutuse ja sanitaareeskirjade rikkumise eest. Mime-
tatud organid viivad materjalid ofiguserikkujate kohta rahatrahri miäramiseks ile anda ka administratiivkomisjonidele.

Eesti $\mathbb{I S V}$ Rilkliku Tehnilise ja Mäejärelevalve Valitause jirelevalve alla kuuluvate ettevötete ning seadmete ekspluateerimisel ja ehitamisel ohutuseeskirjade rikkumises süüdi olevatele ametiisikutele määrab admiñistratiivkaristuse järelevalvevaliteug ja kodanikele Eesti MSV MN 4. märtai 1964. a. määruse (18, nr. 224) kohagelt TSN Täitevkomiteéde juures asuvad administratiivkomisjonid. Viimasel juhul määratakse, rahatrahv rikliku tehniliae ja mäejärelevalve organite poolt eeskirjade rikkumise kohta koostatud aktide põhjal.

Rahatrahvi vôib määrata mitte hiljem kui uhe kuu jooksul, arvates eeskirjade rikkunise päevast. Kui administratitykorras määratud rahatrahvi ei tasuta 15 päeva jooksul, aiis nôutakse see sisee trahvitu töötasust vôi kohtutäituri kaudu tema varast. Kodanikul, samuti ametiisikul, keda on administ ratilvkorras rahatrahviga kariatatud, on oigus 10 päeva jooksul, arvates trahvimääruse kättesaamise päevast, edasi kaevata rajooni voii linna rahvakohtule.

### 1.9.4. Kriminaalvastutus

Kriminaalvastutust kohaldatakse töökaitse seadusandluse kuritegeliku rikkumise korral "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" (KrK) § 135 alusel (4, Ik. 298). Selle järgi votetakse vastutusele ainult administrativ- ja insener-tehnilise personali hulka kuuluvaid ametiisikuid -- majandusjuhte, peainsenere, onutustehnikainsenere, alluksuste juhatajaid, meistreid jt. ning ka tootmistööst vabastatud brigadire ja vanemtöcidejuhatajaid. Karistus môiatetakse ametiiaikule ohutustehnika $\nabla$ ơi töötervishoiu aätete rikkumise eest neil juhtudel, kui see rikkumine teadvalt pôhjustas ohu töötajate elule ja tervisele (KrK \& 135, l8ik 1). Karistusena on ette nạhtud vabadusekaotus kuni the aastani, paranduslik töö samaks tähtajaks voii teatud ametikohtadel töötamise voii tegevusalal tegutsemise סiguse äravסtmine kuni kaheks aastaks. Kriminaal-
koodekai 8-s 135 ettenahtud karistuai kohaldatake ails, tui uleastumisele eelnenud aasta kestel oll sffalage sahtea samasuguse rikkumise eest kohaldatud uhiekondlika mofatandeo
 ke tagayarjega ohutuatehnika- $V 81$ töठ̈tervishoimeenlirjade rikkumise puhul moistetakse vabadusekaotus kuni nelja aastani Voi parandualik töd kuni the aastani (KrI 8 135,' 18ik 2). Erinevalt paragrahvi 1. lôigugt, oi nouta 2. loign pahal gitialase teadlikkuat selles, et tema poolt ohutustehnike vol toठ̈tervishoiu ä̈tete Fikkumine polijuatab raske tagajarje.

Tbolise suhtes vildakse kohaldada krimisaalvaetatunt ohutuatehnika eeskirjade rikkumise pahul, kui see kutsas eaile tobionnetuse teise törlise v8i teenistujaga- Sel puhnl age rakendatakee kriminaalkoodeksi neid paragrahve, wid kioftiovad iaikurastaseid kuriteguaid (naiteke EISSV KrI 8-d 105, 107, 111 jt.).

Ohutuseeskirjade kuritegeliku rikkumise puhul plehvatasohtlikes tsehhides ja osakondades ning samati sfe- ja priovkivikaevanduates ja muadel matobidel ning ehitust88del r8otakse gifidlane kriminaalvastutusele Kish Kri o 206 alusel. Raske tagajarje puhul karistatakse aladiast olenemata: tema töbliohast ja töblilesannetest; kriminaalvaatutuet kamaved sel juhul nil administratilo- ja insener-tehnilised trotajad kai ka tozlised.

Belalkrgitud toठseadubandluse voil ohutuseeskirjade rikkumise eest voib kriminaalvastutusele votta prokuratuuri kandu. Kui ametiohingu tehnikainspektor leiab, et sllidi olev ad miniatratilvtö̀taja tuleb vôtta kriminaalvastutusele, peab ta asja kohta kogutud materjalld koos omapoolse arramasega suunama prokuratuurile. Vilmane vöib algatada kriminaalasja, V8ib selleat keelduda $\nabla 81$ anda materjalid tehnikainapektorile tälendavate andmete kogumiseks tagasi.

Süstematiliselt töökaitse seadusi, juhendeid ja eesldr$j \bar{u}$ rikkunud administratiivtöötaja vastutuselevotmises lasub initaiativ, enamikul juhtudel ametiuhinguorganisatsioonil. Ametiühingu kohaliku komitee pőhimääruse punkt 7-ga on antud komiteele digue nôuda vastavalt organilt vôi juhtivalt ame-
tiisikult - ettevitte voi sautuse direktorilt, ministeeriumilt, Aty preaiidiumilt Voi ametiuhingu tehnikainapektorilt mende juhtivate toötajate kariatamist $\nabla \delta i$ tälda kollektifiviepingu ja tơokaitsekokkuleppe kohustuai, ilmatavad bírokratismi vôi rikuvad tööseadusandlust (18, nr. 193).

AtN-il on Sigus eaitada ettepanekuid ametiiaikute vastutuselevôtmiseks vôi vallandamiseks tööseadusandluse ja ohutustehnika ning tëठtervishoiu eeskirjade süstematilise rikkumise ning tööliste ja teenistujate töö ja heaolu korraldamisse hoolimatu suhtumise eest (18, nr. 188).

Rakendatakse ka materiaalset vastutust ettevotte ja asutuse suhtes, mida kohaldatakse administratsiooni-poolsest töó-kaitse-eeskirjade rikkumisest pơhjustatud töövigastuste ja kutsehaiguste puhul.

Ettevottel ja asutusel on Oigus regresshagi korras nơuda tootmisega seotud önnetusjuhtumitest tingitud haigustoetused aigse sellelt ametiisikult, kelle sifi läbi tekkis töötajal tervisekahjustus. See on liheks vahendika, mille abil môjutatakse administratiiv-ja insener-tehniliai töotajaid vastavalt s'eadueandiuse nờuetele tagama kôigile töötajatele normaalsed. töökaitsealased tingimused.

## KIRJANDUS

1. Administratiivvastutua. Kehtivate normatiivaktide kogumik. Kooat. E. Talvik. Fin., "Eesti Raamat", 1966. 315 lk.
2. Ametiühingutöötaja käsiraamat. Koost. S. Vatmann. Pln., "Eesti Raamat"; 1970. II kd. 1976. 223 ja 331 lk. -
3. Eesti KSV haridusseadus. TIn., "Eesti Raamat", 1974. 52 1k.
4. Besti KSV kriminaalkoodeke. Kommenteeritud väljaanne. Koost. I. Rebane. Tln., "Eestj. Raamat", 1965. 502 l.k.
5. Eesti NSV töökoodeks. Pln., "Eesti Raamat", 1972. 144 1k.
6. Eesti NSV veekoodekg. Tln., "Eesti Raamat", 1972. 72 ik.
7. Hint, U. Tootmises toimunud סmnetusjuhtumite juardlemine ja arvelevotmine. Tln., "Eeati Raamat", 1973. 143 lk.
8. Juhend ohutustehnika ja töötervishoiu kohta keakkooli IX - XI klassi סpilaste tootmiavaljaठppel ja 8ppetootmiabrigaadide töoil pôllumajanduslikus tootmises. Kinait. 8. veebr. 1964. a. EIVSV Põllumajandussaaduste Tootmise ja Varumise Ministeeriumi, ENSV Haridusministeeriumi ja koondise "Eesti Pठilumajandustehnika" poolt. - KJ, 1964, nr. 2, lk. 17 - 19.
9. NOukogude Liidu Kommuniatliku Partei progranm. Plag ERK, 1961. 132 1k.
10. HOUkogude Sotaialistlike Vabariikide Liidu konstitutsion (pohiseadus). Tln., "Resti Raamat", 1977. 48 lk.
11. Ohutuseeskirjad FSV Lildu Haridusministeeriumi gileteemi üldhariduslike koolide keemia kabinettides töbtamiseks. (Kinnit. NSVL haridusministri aset. 1. nov. 1972.) Pln., 1974. 56 lk . ( FNSV Haridusministeerium.)
12. Ohutus- ja töötervishoiu eeskirjad koolide 8ppe- ja ठppetootmistöökodadele, ठppekombinaatidele ning praktikumide ja סppepraktika korraldamiseks ettevठtetes. Kimit. सSFL haridusministri aset. 1971. a. Tln., 1974. 80 lk . (ENSV Haridusministeerium.)
13. Pơhimäärua olmetraumade ja teel tööle voif toblt toimunud onnetusjuhtumite juurdlemise korra kohta. Kinnit. fatian Presildiumi 6. nov. 1976. a. otsusega.-KJKL, 1977, nr. 1, lk. 4-6.
14. Rasedus- ja slinnitustoetuse ning haige lapse hooldamise puhul ettenähtud toetuse makemise parandamise kohta. EINSV Me 10. sept. 1973.a. määrus nr. 392. - EJSSV UVT, 1973, nr. 4Q art. 364.
15. Riikliku tuletठrje järelevalveorganite töठ organiseerimise eeakirjad. Kinnit. सSVL SM poolt 1969. a. kiakkkirjaga nr. 275. (Pln., 1971.) 76 , $k$.
16. Ritalaid, V. Töökaitae. 1. - 4. kd. Tartu, TRd, 19711975. 147; 284, 226 ja 72 lk.
17. Ritalaid; $\nabla$. Töökaitse סppetöös. TIn., 1975. 64 Ik. (ENSV Haridusminiateerium.)
18. T88kaitae juhendmaterjalide nimestik. Koost V. Ritelaid. Tln., "Valgus", 1974. 172 lk.
19. Toठôiguslikud aktid. Koost. M. Vene. Tln., .NEesti Raamat", 1969. 912 1k.
20. Uldhariduakoolide ehituse ja korrashoiu sanitaareeskirjad. Kinnit. FSVL riiklik peasanitaararat 29. sept. 1974, nr. 1186-a-74. - KJK, 1975, nr. 12. 28 1k.
21. Uldhariduakoolide opilaste auviste praktiliate tööde pôhimäärus. Kinnit. HSVL hariduaministmi käskkirjaga 6. apr. 1973. - KJK, 1973, nr. 7.
22. Uldharidusliku keskkooli pôhimäärus. Heaks kiidetud HSVL Mr 8. sept: 1970. a. määrusega nr. 749. - Mơukogude Opetaja", 26. sept. 1970, nr. 39 (1380).
23. Инструнция о порядке прпменения Списка производств, цехов, продесскй полмностей с вредными условияіии труда, работа в которнх дает право на дополнительны" отпуск и соRрященны рабочпй день. Утв. постаповлением Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и заработной платы и Пре зиипумом ВНСLC

24. Кандрор И.С., Бокина А.И. п др. Гкгиеничестое нормрование солевого состава водн. М., Медгия, I963.
25. 0 мерах по растиренив прав руководнирих органов от-
 ВДСІС; протокол 追 4, І. 25 от I7 марта I977 r .
26. Іравина іпо технике безопасности для набинетов (ла, бораторин) фиянии общеобразовательніх пиол системы Миндстерства просвещенія СССР. М., I976. I8 с. (Мин. просвещения (CCP.)
27. Санитардне правпда организации технологичесих процессов ㅍ гнгиенические требования п производственному оборудованй. Јтв. вам. министра здравоохранения СССР, главннй
 (Мнівддравоохр. СССР.)
28. Сшсок пропзводств, цехов, прожесопи и должностей с вредннин усновиями труда, работа в кото́мя дает право на


тановлением Госномитета СМ СССР по вопросам труда п ваработно⿺辶 платы п Президиумом ВДСПС от 25 окт. 1974 г. . $298 / П-22$. M., "Экономика", I976, 557 с.
29. Строительные нормы и правила/СНиI/. М., Стройндат.
I. СНй ІІ-65-73. Общеобразовательные пиолі и мполіинтернаты. I9f4. 36 с.
2. СНиІ ІІ-92-76. Вспомогательнне здания п помещения промышленных предпраятти. 1977. 32 с.
3. СНяП II-Л. ІІ-70. Спортивные сооружения. $19 \% .53$ с.
4. СНиII IfI-3-76. Приемва в эксплуатацио занончевных строительством предприятии, здании и сооруденин. 1976. 33 с.
30. Типоные отраслевые нормы бесплатнои выдачи спедодезды, спецобуви и предохранительных приспособленй. В 3-х вып. Сост. Н.И.Кравченко. М., Прожиздат. 1968-I969. 656. 352. 584 c.

3I. Юсупов К.1. Новое питьевое средство для рабочвх в условиях высоких температур. Ташвент. Мепгия Узб. ССР, I96I. I88 c.

## Sirukord

Eessōna ..... 3
Lithendid ..... 6
I. TOOKKAITSESEADUSTIK ..... 7
1.1. U̇ldküsimused ..... 8
1.1.1. Administrataiooni, töötajaskonna ja ameti- uhingute osa töökaitsea ..... 8
1.1.1.1. Adminiatrataion - töökaitae nơuete ta- gaja, töötajaskond - täitja ..... 8
1.1.1.2. Ametiuhingute uilesanded tööksitses ..... 12
1.1.2. Töökaitse normatiivmaterijal ..... 15
1.1.3. Tervisekahjustuste moisted ja סiguelik ise- loomustus ..... 17
1.1.3.1. Őnnetuajuhtumid ja nende tagajärjed ..... 17
1.1.3.2, Kutsehaigused ..... 19
1.1.4. Töökaitaealane instrueerimine ja väljaōpe. ..... 19
1.1.4.1. Sissejuhatav instrueerimine ..... 20
1.1.4.2. Instrueerimine töökohal ..... 21
1.1.4.3. Töökaítsealased kursused ..... 22
1.1.4.4. Instruktaažide ja väljaठppe organisee- rimine ning vormistamine ..... 24
1.1.5. Onnetuajuhtumite juurdlemine ..... 25
1.1.5.1. Tootmisठnnetuate juurdlemine ..... 26
1.1.5.2. Tootmisønnetuste aruandlus ja analüís. ..... 29
1.1.5.3. Olmeônnetuste ja teel tööle ja töölt toimunud onnetusjuhtumite juurdlemine. ..... 31
1.2. Hoonete ja mude rajatiste ekspluatatsiooni andmisele eelnev töökaitsejärelevalve ..... 32
1.2.1. Etterठtted Ja hooned ..... 32
1.2.2. Seadmed ja tehnoloogia ..... 35
1.3. Terviat kahjustavate tobtingimuste valtimine ja kסrvaldamine ..... 37.
1.3.1. T8OZaitse meotmete realiseerimine plaani- lises korras ..... 37
1.3.2. Töŏkaitse abinơud eritingimustega tobdel ..... 39
1.3.2.\%. Bsemete kandmine ja teisaldamine ..... 39
1.3.2.2. Rasked temperatuuritingimused ..... 40
1.3.3. Naistöठtajate tobkaitae ..... 41
1.3.4. Töötavate alaealiste töökaitse ..... 42
1.4. Tööhugieeni uldabinర̛d ..... 44
1.4.1. Tasuta individuaalkaitsevarustus ..... 44
1.4.2. Profilaktiline toitluatamine ..... 46
1.4.2.1. Eripiima andmine ..... 46
1.4.2.2. Ravi-profilaktiline toitlustamine ..... 47
1.4.3. Meditaiiniline teenindamine ..... 48
1.4.3.1. Arstiabi korraldus ..... 48
1.4.3.2. Meditsiinilised läbivastused ..... 49
1.5. Töö- ja puhkeaja režilm ..... 50
1.5.1. Töö- ja puhkeaja vaheldumine ööpäevas ja nädalas ..... 51
1.5.2. Puhkused ..... 53
1.6. Materiaalne kindlustatus ajutise töövoimetu- se korral ..... 54
1.7. Töठ̈kaitse uldharidussüsteemis ..... 56
1.7.1. Töökaitee organiseerimine ..... 57
1.7.2. Toikaltse nరuded סpperuumide ja -hoonete kohta ..... 58
1.7.3. Hormatifvaktid oppetöo, praktika ja Uhis- kondlikūlt kasuliku töó ohutuse ja tervio- likkuse tagamiseks ..... 62
1.7.3.1: Uldnôuded ..... 62
1.7.3.2. Monede Eppeainete oppetठठ ohutusees- kirjad ..... 63
1.7.3.3. Koolide oppetoizkodade ja ettéritete ôppetsehhide ohutuseeskirjad ..... 67
1.7.3.4. IX - XI kI. opilaste p81lmajandus- liku oppepraktika ohutuseeskirjad ..... 72
1.7.3.5. Suviste praktiliste tob̈de ohatusees- kirjad ..... 73
1.7.3.6. Sekundaarse tooraine kogumise sani- taaree日kirjad ..... 74
1.7.3.7. Uhiskondlikult kasuliku töö organiseeri- mise kontrolli: juhend ..... 75
1.8. Tö̈kaitsejärelevalve ..... 76
1.8.1. Töökaitse ametiuhinguline järelevalve ..... 76
1.8.1.1. Ametiluhingute kঠrgemad organid ja töö tehnikainspektsioon ..... 77
1.8.1.2. Ametiuhingu kohalikud töökaitsejäreleval- ve iksused ..... 79
1.8.2. Tökaitae riklik järelevalve ..... 83
1.8.2.1. Tehniline ja mäejärelevalve ..... 83
1.8.2.2. Fnergeetikajërelevalve ..... 84
1.8.2.3. Póllumajandusmasinate järelevalve ..... 86
1.8.2.4. Sanitaarjärelevalve ..... 87
1.8.2.5. Tuletōrjejärelevalve ..... 88
1.8.2.6. Prokurörijärelevalve ..... 88
1.9. Vastutus töökaitse seadusandluse rikkumise esst. ..... 89
1.9.1. thiskondilk mojutamine ..... 89
1.9.2. Distsiplinaarvastutus ..... 90
1.9.3. Administratiivivastutus ..... 91
1.9.4. Kriminaalvastutus ..... 92
Kirjandus ..... 94

Ваддев P п т с л а А. д. ОХРАНА ТРУДА І. Занонодатальство об охране труда. Иаданне 3 -е, доп. п пспр. На эстовскоя язнке. Тартускй госу дарственнын универентет. ЗССР, r. Tapry, ул. DHEROOлम, I8. Vastutav toimetaja J. Raudsepp. Korrektor J. Laanekask. Paljundemiaele antud 02.01. 1979. Kirjutuspaber $30 \times 42$ 1/4. Trükipoognaid 6,25. Tingtruki poognaid 5,81. Arvestuapoognaid 5,61. Prükiary 1000. $M B$ 01001. TRO trürikoda, ENSV, 中artu, Pälsoni t. 14. Pell. nr. 1665. Hind 20 kop.


[^0]:    1 Viitaniael סiguaaktidele WTBökaitee juhemdmaterjalide nimestiku" (kirjandues loetelus nr. 18) kaudu antakse kirjanduse loetelu jarjekorramumbri järel antud akti jarjekorranumber teatmiku kirjetes.

[^1]:    1 Tootmises ésinenud ägedaid märgistusi ja kuumarabandusi (soojuselơök) fa kilmumisi juureldakse ja voretakse arvele samuti nagu tootmisônnetusi.

[^2]:    1 Grupiliste Onnetuajuhtumite korral koostatakse akt eraldi ig kannatadasaanu kohta.

[^3]:    1 Naiatöbliate ja alaealiste kohta eseme kandela ja teisaldamise normideat punktides 1:3.3 ja 1.3.4.

[^4]:    Hormid on kehtestatud puuda-m888dus; siin esitatud umberarvitatud 1 puud $=16,3805 \mathrm{~kg}$.

[^5]:    Invaliideuse tittu lisapuhkuse sasinise 81 gua on ka nendel invaliididel, kes toठtavad Kommaalmajanduse lifinistearinmi ning Teenindusministeeriumi silsteemi kuuluvates ettevôteter.

[^6]:    1 Ajakirjaa "Cbeqотeximina" (1976, nr. 3) svaldatud ar-
     HER" (пpoert) giguo of valgugtuce seni kehtinud normid asendatakse untega - C ное ocвещенге ${ }^{\dagger}$ ). Projektis on klaseide ja 8ppekabinettide, samuti laboratooriumide kunstliku valgustuse normiks 400 lx , joonestue- ja joonistuskabinettides 500 lx ; inimeste evakuoerlmiseke ottenkhtud ohutusvalguature nom porandal 1,0 Ix ja tठర jätkamist voimaldaval avarivalgustusel 5 lx.

[^7]:    qnTans esseqeuxesetn ertex

[^8]:    1 AtN-i mittekoosselsuliste tehnikainspektorite statuut on ellu kutsutud ja koosseigulise tehnikaingpektori pôhimääms mittekoosseiaulistele kohandatud UAUKN. Presiidiumi mä̈rusega 22. augustiat 1958 (18, nr. 200).

