**DANH MỤC HỒ SƠ PHÁP LÝ VỀ MÔI TRƯỜNG**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tài liệu/Hồ sơ** | **Căn cứ pháp lý** | **Đánh giá sự tuân thủ** | | **Chi tiết: số hiệu, tên, ngày ký…** |
| **Tuân thủ** | **Không tuân thủ** |
| **I** | **Yêu cầu pháp luật** | | | | |
| 1 | Phê duyệt ĐTM/cam kết Bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu có) | Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 | x |  | Số:2005/QĐ-BTNMT Ngày 21 tháng 11 năm 2012 Quyết định về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp luyện cán thép cao cấp công suất 1.000.000 tấn/năm” thực hiện tại Lô CN03, Khu công nghệp Nam Cầu Kiền, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng |
| 2 | Giấy phép xả thải  (nếu có) | Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 |  |  | Có hợp đồng cung cấp tiện ích hạ tầng khu công nghiệp và biên bản đấu nối. |
| 3 | Giấy phép khai thác nước ngầm/nước mặt (nếu có) |  |  | KAD | Công ty không sử dụng nước ngầm nước mặt. |
| 4 | Hợp đồng/Năng lực đơn vị thực hiện quan trắc môi trường | Thông tư số: 24/2017/TT-BTNMT | x |  | Hợp đồng số: 1803.03/HĐ/LCC Quan trắc chất lượng môi trường năm 2018 |
| 5 | Hợp đồng/Năng lực đơn vị thực hiện vận chuyển, xử lý CTNH | Thông tư số 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải gnuy hại | x |  | Hợp đồng số 01-2018/HĐ-VCXLCTNH/TTP-LCC vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại  Hợp đồng số 08/HĐ/TVN-KLMVB/2017 xử lý bụi lò luyện thép |
| 6 | Đăng ký chủ nguồn thải CTNH (nếu có). Chứng từ CTNH | Thông tư số 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại | x |  | Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mã số QLCTNH: 31.001006.T cấp lần đầu ngày 20/11/2015 |
| 7 | Phương án PCCC, tình trạng phê duỵệt |  | x |  | giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy chữa cháy ngày 10 tháng 6 năm 2012 |
| 8 | Phương án xử lý sự cố hóa chất, tình trạng phê duỵệt |  |  | x |  |
| 9 | Xác nhận các công trình biện pháp BVMT của các cơ quan hữu quan | Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 | x |  | Số 101/GXN-TCMT ngày 30 tháng 11 năm 2016 Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với một số hạng mục công trình của Dự án “Đầu tư xây dựng Khu liên hợp luyện cán thép cao cấp công suất 1.000.000 tấn/năm” tại Khu công nghệp Nam Cầu Kiền, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.  Số 32/GXN-BTNMT ngày 29 tháng 4 năm 2016 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo bệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. |
| 10 | Tình trạng các Báo cáo với cơ quan hữu quan: CTNH, xả thải, hóa chất, .v.v... | Thông tư số 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại | x |  | Báo cáo quản lý chất thải định kỳ năm 2016, 2017 |
| 11 | Tình trạng Bảo hiểm rủi ro bao gồm cháy nổ bắt buộc. |  | x |  | Bảo hiểm rủi ro tài sản |
| 12 | Phương án ứng phó sự cố bức xạ (nếu có). |  | x |  | Phương án ứng phó sự cố bức xạ |
| **II** | **Hệ thống quản lý môi trường** | | | | |
| 1 | Số liệu các loại nguyên liệu, vật tư, hóa chất, năng lượng sử dụng chính, .v.v… |  | X |  | Quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất NML  Quy trình lập kế hoạch và tổ chức sản xuất NMC |
| 2 | Số liệu các phát thải chính (nước thải, CTNH, khí thải), nguồn gốc | Thông tư số 36/2015/BTNMT về quản lý chất thải nguy hại | x |  | Báo cáo chất thải nguy hại định kỳ hàng năm |
| 3 | Thông tin về các hệ thống xử lý môi trường (nước thải, khí thải, CTNH, .v.v…) | Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 | X |  | Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 101/GXN-TCMT ngày 30/01/2016  Báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt ngày 21/11/2012 dự án: Đầu tư xây dựng khu liên hợp luyện cán thép cao cấp công suất 1.000.000 tấn/năm. |
| 4 | Thông tin về quan trắc môi trường, báo cáo | Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 | X |  | Báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành ngày 30 tháng 11 năm 2016.  Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường số 101/GXN-TCMT ngày 30/01/2016  Kết quả quan trắc định kỳ hàng quý.  Các biên bản kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường. |
| 5 | Thông tin về xác định khía cạnh môi trường và khía cạnh môi trường có ý nghĩa |  |  |  | Quy trình xác định khía cạnh môi trường  Bảng xác định các khía cạnh môi trường |
| 6 | Danh sách KCMT có ý nghĩa |  |  |  | Bảng tổng hợp các khía cạnh môi trường có ý nghĩa  Bảng kiểm soát các khía cạnh môi trường có ý nghĩa |

|  |  |
| --- | --- |
| **Phê duyệt** | *Hải Phòng, ngày ….tháng….năm 2018*  **Người lập** |