ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
เรื่อง การเก็บ ขัน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเก็บ ขัน
และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๘ กรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของสภา
กรุงเทพมหานคร จึงตราข้อบัญญัตินี้ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การเก็บ
ขัน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล
และสิ่งเปรอะเปื่อย พ.ศ. ๒๕๔๑

บรรดาข้อบัญญัติ เทคบัญญัติ กฎ ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่
ได้ตราไว้แล้วในข้อบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ ๔ ในข้อบัญญัตินี้

“สิ่งปฏิกูล” หมายความว่า ถุงกระดาษหรือถุงพลาสติก และหมายความรวมถึง
สิ่งอื่นใดซึ่งเป็นสิ่งโสโครกหรือมีกลิ่นเหม็น
“ผู้ผลิต” หมายความว่า เศรษฐกรดี เศษฝ้า เศษอาหาร เศษสินค้าอุปถัมภ์มี ภาษณ์ถึงอาหาร เงา มูลสัตว์ หรืออาหารสัตว์ รวมตลอดถึงสิ่งอื่นใดที่เก็บกวาดจากถนน ตลาด ที่เลี้ยงสัตว์หรือที่อื่น

“ที่หรือทางสาธารณะ” หมายความว่า สถานที่หรือทางซึ่งมีอยู่เป็นของเอกชน และประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน โรง ร้าน แพ คลังสินค้าสำนักงานหรือสิ่งที่สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้ซ่อยได้

“สถานที่” หมายความว่า ที่ซึ่งไม่มีอาคารและมีสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่าง กรุงเทพมหานครหรือเอกชนผู้ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการรับทำการเก็บ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่าง ทำเป็นธุรกิจหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ แต่ต้องดำเนินการเก็บ ขนหรือกำจัด

“เจ้าหน้าที่กองท้องถิ่น” หมายความว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

“เจ้าหน้าที่องค์การส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เจ้าหน้าที่องค์การส่วนท้องถิ่นได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2534

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่างในที่หรือทางสาธารณะ นอกจากที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้ให้

ข้อ ๖ เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่างภายในอาคารหรือสถานที่นั้นอย่างเพียงพอและถูกสุขลักษณะ

ห้ามมิให้ผู้ใดถ่าย เท คู่เข้า ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่างนอกที่รองรับสิ่งปฏิวัติหรือมูลผลอย่างที่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ จัดให้มีขึ้น เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครในอำนาจหน้าที่หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่กองท้องถิ่น
ห้ามมิให้ผู้ใดสั่งปฏิบัติหรือมูลฝอย หรือนำสิ่งปฏิบัติหรือมูลฝอยไปฝัง
หรือถมในที่ดินใด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ข้อ ๓ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ
ขน และกำจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลฝอย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกคำสั่ง
หรือจัดข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

(๑) กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บ เอา ขน ทั้ง รวบรวม
และกำจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลฝอยของอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

(๒) กำหนดจำนวน รูปแบบและสุขลักษณะของที่รองรับสิ่งปฏิบัติ
หรือมูลฝอยที่จำเป็นหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ต้องจัดให้มีตามสภาพ
หรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

(๓) กำหนดให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ
ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคารหรือสถานที่นั้น ๆ

ข้อ ๔ ห้ามมิให้ผู้ใด ขน น้ำพา หรือเคลื่อนย้ายสิ่งปฏิบัติไปในที่หรือทาง
สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตหรือที่เก็บมีวัสดุที่ไม่ใช้มีสิ่งปฏิบัติหรือมีกลิ่นร้ายซึ่ง
ออกมายจากการของและต้องไม่รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ความในวรรคหนึ่งไม่ให้ใช้บังคับแก่อาคารพนักงานทางบกและทางน้ำซึ่งได้จัด
ห้องสุขาที่ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ

ข้อ ๕ ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำ ทั้งสิ่งปฏิบัติในที่รองรับมูลฝอย

ข้อ ๖๐ เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่า อาคารหรือสถานที่ประกาศในบริเวณใด
ควรให้เอกชนผู้ใดรับอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการเก็บ ขน และหรือกำจัดสิ่งปฏิบัติหรือ
หน้า ๑๐

เล่ม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๒๓ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๔

มูลผลโดยทำเป็นฎีกหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทนด้วยการคิดค่าบริการแทน กองทุนหมุนเวียน ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร หรือสถานที่นั้น ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน หรือปิดประกาศในที่เปิดเผย บริเวณที่อาคารนั้นหรือสถานที่นั้นตั้งอยู่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน และเมื่อครบ กกำหนด ๓๐ วันแล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ต้องให้ออกข้อ รายได้รายหนึ่งหรือหลายรายที่ได้รับณญาตเป็นผู้ดำเนินการรับทำการเก็บ ณ และ หรือก่างจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลผลจากอาคารหรือสถานที่นั้นโดยเสียค่าบริการตามอัตรา ที่กำหนดในข้อบัญญัติกองทุนหมุนเวียนระหว่างด้วยการควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ณ และหรือก่างจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลผลโดยทำเป็นฎีกหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ

ข้อ ๑๐ ที่มีให้ผู้ใดคุ้มเชื้อ คุณ ผู้ตั้ง มูลผลในท้องถิ่นหรือมูลผลอย่าง หรือ เรียกเก็บมูลผลหรือสถานที่มูลผลอย่างใด เว้นแต่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ กองทุนหมุนเวียนที่มีหน้าที่หรือผู้ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๑๑ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บจ่ายสิ่งปฏิบัติ หรือมูลผลตามที่กองทุนหมุนเวียนกำหนด ตามข้อบัญญัติกองทุนหมุนเวียนระหว่างด้วย ค่าธรรมเนียมการเก็บจ่ายสิ่งปฏิบัติหรือมูลผล ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข กรณีบริเวณที่กำหนดในข้อ ๑๐ ให้ออกข้อบัญญัติ แก่ผู้ดำเนินการ ตามอัตราที่กำหนดในข้อบัญญัติกองทุนหมุนเวียนระหว่างด้วยการควบคุมกิจการรับทำการเก็บ ณ และหรือก่างจัดสิ่งปฏิบัติหรือมูลผลโดยทำเป็นฎีกหรือโดยได้รับประโยชน์ตอบแทน ด้วยการคิดค่าบริการ
หน้า 11

เดือน ๑๑ ค่อมมีนาคม ๒๔๙๙ ราชกิจจานุเบกษา ๑๑ มีนาคม ๒๔๙๙

ข้อ ๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้มีโทษตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๙๔

ข้อ ๑๔ ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรักษาการตามข้อบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

ประกาศณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๔

สมบัติ สุนทรเวช
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ข้อบัญญัตินี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดห้ามการล่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือขยะสกปรก นอกจากในที่ที่กรุงเทพมหานครจัดให้มี ทำให้มีที่อยู่รับสิ่งปฏิกูลหรือขยะสกปรกอยู่ตามที่หรือทางสาธารณะและสถานที่เอกชน ทำให้เข้มข้น ทน และทำให้สิ่งปฏิกูลหรือขยะสกปรกอยู่หรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใดๆ ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาการหรือสถานที่นั้นๆ ตลอดจนกำหนดการอื่นใดที่จำเป็นเพื่อให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาด ซึ่งการดำเนินการตั้งกล่าว มหาลัย ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๔๙๔ ประกอบกับมหาลัย ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบวิหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๔๙๔ บัญญัติให้ตราเป็นข้อบัญญัติ จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัตินี้