

|  |  |
| --- | --- |
| ***MONTAŻ STOLARKI OKIENNEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23 W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. LEGIONÓW 54*** | |
| *STADIUM* | ***Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót*** |
| *BRANŻA* | *KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA* |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ADRES OBIEKTU:*** | ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 23  UL. LEGIONÓW 54  42-200 CZĘSTOCHOWA |

|  |  |
| --- | --- |
| ***JEDNOSTKA***  ***OPRACOWUJACA:*** | Firma Usługowa „GAWŁOWSKI”  Gawłowski Piotr  42-221 Częstochowa, ul. Biała 7 |

|  |  |
| --- | --- |
| ***ZAMAWIAJĄCY:*** | GMINA MIASTO CZĘSTOCHOWA  UL. ŚLĄSKA 11/13  42-200 CZĘSTOCHOWA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Opracował:* | *Nr uprawnień:* | *Data:* | *Podpis:* |
| inż. Paula Grombczewska | --- | MARZEC 2022 |  |
| mgr inż. Sebastian Gawłowski | --- | MARZEC 2022 |  |
| inż. Wojciech Sobota | --- | MARZEC 2022 |  |
| *Projektował* | *Nr uprawnień:* | *Data:* | *Podpis:* |
| mgr inż. Piotr Gawłowski | UAN-VIII-7342/13/95 | MARZEC 2022 |  |

Marzec 2022

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. **WYMAGANIA OGÓLNE**
   1. **Nazwa zamówienia**

Montaż stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie przy ul. Legionów 54.

* 1. **Przedmiot Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem zamówienia publicznego pn.: „Montaż stolarki okiennej w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie przy ul. Legionów 54”.

**1.3**.  **Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje się załącznikiem do umowy na wykonawstwo.

**1.4.** **Zakres Robót objętych ST**

1.4.1. Zakres robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót.

Roboty budowlane w szczególności obejmują:

45111100-1 Roboty rozbiórkowe

45421100-4 Montaż stolarki okiennej

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 Roboty malarskie

45261400-8 Roboty w zakresie pokrywania –Parapety

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod.

**1.5. Wyszczególnienie prac towarzyszących i robót tymczasowych**

- Wykonanie zabezpieczeń z folii

- Wynoszenie i zabezpieczenie mebli

- Wywóz gruzu

**1.6. Informacje o terenie budowy**

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, ciepłownicza, zimnej wody i

kanalizacyjna.

Inwestycja znajduje się wewnątrz budynku użyteczności publicznej.

**1.7.** **Ogólne wymagania dotyczące Robót**

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.

**1.7.1.** **Przekazanie Terenu Budowy**

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST.

**1.7.2.** **Zgodność Robót z ST**

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST.

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

**1.7.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich**

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych.

**1.7.4.** **Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót**

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót.

**1.7.5.** **Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie**

Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy.

Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

**1.7.6. Organizacja planu budowy**

Wykonawca będzie zobowiązany do:

- Utrzymania porządku na placu budowy;

- Składowania materiałów i elementów budowlanych;

- Utrzymania w czystości placu budowy.

##### **1.8. Określenia podstawowe**

*Dziennik budowy* – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku robót.

*Kierownik budowy* – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

*Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru –* w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.

*Rejestr obmiarów* – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.

*Laboratorium* – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

*Materiały* – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

*Polecenie Inżyniera* – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

*Obmiar robót* – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

*Odbiór częściowy (robót budowlanych)* – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”.

*Odbiór gotowego obiektu budowlanego* – formalna nazwa czynności zwanym też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy.

*Okno* **–** ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią

izolacyjność i przepuszczalność światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej

oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy.

*Okładziny -* pionowe lub prawie pionowe, nienośne pokrycie konstrukcji.

*Okucia* - oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki

służący do jej otwierania i zamykania oraz innych czynności związanych z jej użytkowaniem.

*Ościeżnica* - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest

mocowany w otworze budowlanym do jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz

ościeży.

*Ościeże* - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do zabudowania stolarką

*Naświetle* **–** ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy

pomieszczeniami. Naświetle składa się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej

oszklonej ościeżnicy

*Przedmiar robót* – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

*Podłoże* - powierzchnia (tynku, betonu, drewna, płyt gipsowo - kartonowych) na której

ma być wykonany podkład lub powłoka malarska.

*Podkład* - warstwa ochronna (grunt) lub wyrównawcza (wygładzona warstwa

szpachlówki) pod powłoką malarską.

*Powłoka malarska* - stwardniała warstwa farby nałożonej i rozprowadzonej na

podkładzie lub bezpośrednio na podłożu, decydująca o wyglądzie powierzchni pomalowanej.

*Płytki i płyty ceramiczne* - cienkie płyty otrzymywane z glin, krzemionki, topników,

barwników i innych surowców mineralnych, stosowane jako wykładziny podłóg, ścian lub

elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrolę rozdrobnienia, mieszanie,

nawilżanie itd. Formowane przez prasowanie, ciągnienie, odlewanie lub inną metodą

zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Następnie suszone i wypalane w wysokiej temperaturze.

Płytki i płyty mogą być szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; są niepalne i odporne na światło.

*Stolarka -* oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów

drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych

(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków.

*Wykonawca –* oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym.

*Zamawiający –* należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia tj. Gmina Miasto Częstochowa, ul. Śląska 11/13, 42-200 Częstochowa.

*Wyrób budowlany* – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

1. **MATERIAŁY**

**2.1.** **Warunki ogólne**

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót.

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

* 1. **Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym**

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.

* 1. **Przechowywanie i składowanie materiałów**

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

* 1. **Wariantowe stosowanie materiałów**

Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .

1. **SPRZĘT**

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających

dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy mogą być niedopuszczone do realizacji robót.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów.

1. **TRANSPORT**

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w mirę możliwości przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. Sposób składowania wg instrukcji producenta.

1. **WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. Ogólne zasady wykonywania robót**

Wszystkie elementy powinny być zamontowane z zachowaniem systemowych luzów

i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidłowego funkcjonowania,

z zabezpieczeniem przed poślizgiem pod własnym ciężarem. Wszystkie elementy ruchome,

jak i uszczelnienia części otwieranych, powinny być łatwo dostępne i rozmontowywalne

w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie połączenia z budowlą muszą spełniać

wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczność uwzględniania zagadnień

ochrony cieplnej, przeciwdźwiękowej i przed wilgocią oraz ruchu spoin.

* 1. **Zabezpieczenia czasowe**

Wykonawca zobowiązany jest w razie konieczności do wykonania czasowych

zabezpieczeń (np. elementów usytuowanych w strefach eksponowanych i których osadzenie

nie może być wykonane w końcowej fazie, jak również elementów delikatnych

z uwagi na zastosowane materiały lub obróbkę wykończeniową), jak również przywrócenia

do pierwotnego stanu elementów budowlanych lub ich części, w wyniku powstałych

uszkodzeń. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementów wchodzących w skład jego prac, jak również dokona usunięcia gruzu powstałego w czasie

realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykające

ościeżnic powinny być montowane po ostatecznym wykończeniu powierzchni przylegających ścian.

* 1. **Zakres robót przygotowawczych**

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan

powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica,

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni

ościeża, należy oczyścić i naprawić,

Luz między otworem okiennym lub drzwiowym a ościeżnicą powinien wynosić:

- na szerokości otworu 2-6 mm,

- na wysokości otworu 5-9 mm

* 1. **Zakres robót zasadniczych**

W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy

wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach,

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy

otwieraniu i zamykaniu,

Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym,

Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

- na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy

mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

- maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby za pobiec

powstaniu odkształceń podczas zamykania.

- na szerokości elementu - jeden element kotwiący /1mb.

W oknach rozwieranych o szerokości większej niż 700 mm stosowane są klocki

podpierające ułatwiające prawidłowe ustawienie skrzydła względem ościeżnicy przy zamykaniu. Jeżeli szerokość okna przekracza 1400 mm stosuje się dwa komplety

klocków. Klocki podpierające stosuje się zawsze, jeżeli szerokość okna przekracza jego

wysokość.

Wykonawca dokonujący wymiany stolarki powinien dysponować wszelkim potrzebnym

sprzętem, kadrą pracowników wykwalifikowanych itd. niezbędnymi do prawidłowego

montażu stolarki.

* 1. **Powłoki malarskie**

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

1. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)**

Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki budowlanej należy sprawdzać:

zgodność wymiarów i usytuowania w obiekcie odpowiednich typów okien,

jakość materiałów, z których okna są wykonane,

prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,

kompletność wyposażenia,

Dopuszczalne luzy i odchyłki w stykach elementów stolarskich wynoszą:

1 mm między skrzydłami,

1 mm między skrzydłem a ościeżnicą.

Nie dopuszcza się występowania jakichkolwiek wad materiałowych w elementach

drzwi i ich wyposażenia. Kontroli podlega zarówno kompletnie wykonany zestaw elementów

drzwiowych jak również poszczególne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodności

wykonanych elementów z dokumentacją projektową jak również z danymi fabrycznymi,

w zakresie oceny estetycznej jak również oceny technicznej prawidłowości wykonania.

Szczególnej kontroli podlega jakość powłok malarskich, ich jednorodność oraz staranność

wykonania detali i obróbek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidłowego

funkcjonowania części ruchomych, sprawdzenie i regulację luzów na stykach skrzydeł

otwieranych i ościeżnic oraz części poszczególnych układów otwierania i zamykania.

Kontroli podlega stan uszczelek między skrzydłami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek

widocznych jak również ogólny wygląd wykończenia elementu.

* 1. **Certyfikaty i deklaracje**

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

* Polską Normą lub
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

1. **OBMIAR ROBÓT**
   1. **Ogólne zasady obmiaru Robót.**

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie

z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki

obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)

w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione

wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym

czasie określonym w umowie.

**7.2**. **Zasady określania ilości robót i materiałów.**

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami

określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

**7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.**

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

**7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.**

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inżynierem.

1. **ODBIÓR ROBÓT**

Rodzaje odbiorów Robót w zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacjach

technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom:

odbiorowi częściowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

odbiorowi pogwarancyjnemu.

Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z:

* dokumentacją kosztorysową
* kosztorysem ofertowym
* ustaleniami z inwestorem
* wiedzą i sztuką budowlaną
* Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót
* wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót.

**8.1.** **Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu.**

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i uprzednimi ustaleniami.

* 1. **Odbiór częściowy**

Odbiór Częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.

* 1. **Odbiór ostateczny (końcowy) robót**

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót

w odniesieniu do ich zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie Robót oraz

gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do

Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny

Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej

punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona

Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja

odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją

techniczną i Dokumentacją Projektową. W toku odbioru ostatecznego Robót, Komisja

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów Robót zanikających

i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót

uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót

poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy

termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość

wykonanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej

w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona

potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych Robót w stosunku do wymagań

przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

* 1. **Dokumenty do odbioru ostatecznego robót**

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robót jest

„Protokół Odbioru Ostatecznego Robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiającego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące

dokumenty:

· Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

· dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,

· Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające

lub zamienne),

· Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,

· Dzienniki Budowy,

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną,

· sprawozdanie techniczne,

· inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru

Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

* 1. **Odbiór pogwarancyjny**

Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót

po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu

wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, które wystąpiły w

Okresie Gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

**9.** **PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1.** **Ustalenia Ogólne**

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych w kosztorysie powykonawczym podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Kosztorysowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej będą obejmować:

* koszty organizacji i przygotowania placu budowy,
* robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
* wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy,
* wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,
* koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207

poz. 2016 ).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

· Rozporządzenie MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst

jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650)

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.

401)

· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.

nr 26 poz. 313)

· PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów

budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.

w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania

w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na

spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według

uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów

wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,

mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub

środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa

i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez

producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)

#### SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. **ROBOTY ROZBIÓRKOWE - CPV:45111300-1**

#### 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

* 1. **. Przedmiot SST:**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczącewykonania i odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania.

* 1. **Zakres stosowania SST:**

Szczegółowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych powyżej.

* 1. **Zakres robót objętych SST:**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac demontażowych i rozbiórkowych.

Zakres prac rozbiórkowych obejmuje w szczególności:

- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej;

- demontaż stolarki okiennej;

- demontaż parapetów;

- demontaż płytek ściennych,

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich;

* 1. **Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w OST .

* 1. **Wymagania dotyczące prowadzenia robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją kosztorysową , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogólne wymagania dotyczące robót są podane w OST.

1. **MATERIAŁY POCHODZĄCE Z ROZBIÓRKI**

Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkło, elementy metalowe (złom), inne;

**3. SPRZĘT**

**3.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST.

**3.2. Sprzęt do wykonywania robót**

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

**4. TRANSPORT**

**4.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST.

**4.2. Transport materiałów i sprzętu**

Do transportu materiałów i sprzętu stosować następujące sprawne technicznie środki transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Jeżeli długość przewożonych elementów jest większa niż długość samochodu to wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m.

Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętów.

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. Roboty przygotowawcze**

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy teren oznakować zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

**5.2. Roboty rozbiórkowe**

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją kosztorysową, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w niniejszej SST lub wskazane przez Inżyniera. Elementy i materiały, które zgodnie z niniejszą SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inżyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi wykonać na własny koszt i przedłożyć ich projekt do zatwierdzenia Inżynierowi.

**6. KONTROLA JAKOŚCI**

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy.

**7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, płytek.

- 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów.

**8. ODBIORY ROBÓT**

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST:

- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontażu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementów,

- oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,

- selektywne złożenie odpadów w kontenerach.

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów:

- załadunek odpadów,

- zabezpieczenie ładunku,

- przewóz odpadów do miejsca utylizacji,

- utylizację odpadów.

1. **PRZEPISY ZWIĄZANE**

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z późniejszymi zmianami.
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)
* Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
* Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256z 2002 r.),
* Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

1. **WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ**
2. **PRZEDMIOT ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania, odbioru robót, dostarczenia i montażu stolarki okiennej z PCV.

* 1. **Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowy przy zleceniu i realizacji robót, przeznaczona jest dla Wykonawców i stanowi podstawę do kontroli i odbioru robót objętych niniejszą specyfikacją.

1. **Przedmiot i zakres robót objętych ST**

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie robót określonych w pkt. 1.

Zakres robót obejmuje:

* zabezpieczenie podłóg w obrębie stanowiska roboczego,
* wykucie starych okien wraz z wykuciem ościeżnic drewnianych,
* wzmocnienie nadproży okiennych,
* montaż okien PVC na piance oraz dyblach stalowych
* wymianę podokienników zewnętrznych z uszczelnieniem styku z oknem,
* wymianę podokienników wewnętrznych z uszczelnieniem styku z oknem,
* montaż nawiewników ciśnieniowych,
* obróbkę ościeży wewnętrznych z wyeliminowaniem mostków termicznych, montażem narożników ochronnych aluminiowych, wykonaniem gładzi gipsowych na ościeżach, uzupełnieniem ewentualnych ubytków tynków powstałych w związku z wymianą stolarki, malowaniem ościeży farbą emulsyjną w kolorze białym,
* obróbkę ościeży zewnętrznych z ich malowaniem w nawiązaniu do istniejącej kolorystyki elewacji.
* wywiezienie i unieszkodliwienie odpadów.

1. **Określenia podstawowe, definicje**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV45.42.11.32-8 - instalowanie okien.

1. **Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z danymi określonymi w Formularzu Cenowym (lokalizacja robót, wymiary okien), specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.

1. **Dokumentacja robót**

Dokumentację robót stanowią:

* dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów, dotyczące stosowania wyrobów,
* protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych,
* dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcześniej części składowe dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

1. **MATERIAŁY**
2. **Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:**

* oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
* deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo
* oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
* termin przydatności do użycia podany na opakowaniu,
* dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji,
* wszystkie produkty powinny posiadać dokumenty dopuszczające dostosowania w budownictwie.

1. **Rodzaje materiałów**

* stolarka okienna w kolorze białym z profili PVC, pięciokomorowych, o wsp. Uk ≤ 0,9 W/(m2xK), wzmocnionych kształtownikiem stalowym o grubości min 1,5 mm, z okuciami obwiedniowymi zapewniającymi możliwość mikrowentylacji,
* współczynnik izolacji akustycznej R= min.30-33 dB i szczelności na przenikanie wód opadowych zgodnie z obowiązującymi normami.
* szyby min.trzykomorowe zespolone o współczynniku przenikania Uk ≤ 0,9 W/(m2x K),
* Uszczelki EPDM lub inne o wysokiej odporności na działanie czynników atmosferycznych
* nawiewniki automatyczne ciśnieniowe, zapewniające przepływ powietrza nie mniejszy niż 30 m3/h– montowane w każdej sztuce stolarki okiennej,
* parapety z konglomeratu, płyty postforming lub PVC wielokomorowego, parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej lub ocynkowanej,
* każde okno posiada min. jedno skrzydło rozwieralno – uchylne, pozostałe skrzydła rozwieralne.

**Dodatkowo Zamawiający wymaga aby stolarka okienna spełniała co najmniej parametry podane w tabeli nr 1**

**Tabela nr 1**PN-EN 14351-1:2006+A1:2010

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Właściwość** | **Klasyfikacja** |
| 1 | Odporność na obciążenie wiatrem – okna dwuskrzydłowe, | **Klasa C1** |
| 2 | Odporność na obciążenie wiatrem – okna dwu, trzy, czteroskrzydłowe | **Klasa C3** |
| 3 | Wodoszczelność – dla wszystkich typów okien | **Klasa 7A** |
| 4 | Przepuszczalność powietrza | **Klasa 4** |
| 5 | Nośność urządzeń zabezpieczających | **350N** |
| 6 | Właściwości akustyczne | **Rw min 30-33 dB** |
| 7 | Deklarowana klasa profilu | **Klasa A lub B \*** |

1. **Aprobaty, certyfikaty**

* Wszystkie materiały dostarczane jako wyroby gotowe z zaświadczeniami o jakości wyrobów.
* Materiały, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny być nowe i dostosowane do celu, któremu mają służyć,
* odpowiadać wymiarom i wymaganiom jakościowym określonym w normach lub świadectwie dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

**Uwaga**: wybrany Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania stolarki okiennej samodzielnie dokonuje szczegółowego obmiaru okien i drzwi.

1. **Wariantowe stosowanie materiałów**

Podany „materiał" stanowi propozycję projektanta lub zamawiającego. Zgodnie z Ustawą „Prawo Zamówień Publicznych "Wykonawca ma prawo zastosować każdy inny „równoważny" wyrób po uprzednim zaakceptowaniu przez inspektora nadzoru.

1. **Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów budowlanych**

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

* są właściwie oznakowane i opakowane,
* spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
* producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.

1. **Warunki przechowywania i składowania**

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

1. **SPRZĘT**
2. **Wymagania**

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. tj.

* wiertarki
* wiertła do metalu, drewna, betonu
* młotka gumowego
* miarki
* poziomicy
* śrubokręta
* klinów drewnianych

1. **TRANSPORT**
2. **Transport składowanie materiałów**

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

1. **WYKONYWANIE ROBÓT**
2. **Wymagania**

Sprawdzić wymiary okien oraz otwory okienne, luz między otworem okiennyma ościeżnicą powinien

wynosić:

* na szerokości otworu 2 + 6 cm
* na wysokości otworu 5 + 9 cm
* ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę z zachowaniem przyjętych luzów zamontować ościeżnicę kotwami montażowymi lub kołkami rozporowymi - liczba w zależności od zaleceń producenta
* szczeliny między ramą a murem wypełnić pianką poliuretanową zamocować parapety
* wykonać wykończenia zewnętrzne i wewnętrzne
* obróbki blacharskie nie mogą przykrywać otworów odwadniających okien

Wykonawca powinien dokonać montażu okien zgodnie z szczegółową instrukcją wbudowania tych wyrobów, dostarczoną przez każdego producenta.

* 1. **Ogólne zasady montażu stolarki**

Montaż okien polega na :

* Przygotowaniu otworu w ścianie
* Zdjęciu z okna folii i sprawdzenie funkcjonalności
* Zdjęciu skrzydła z ościeżnicy.
* Przymocowaniu kotwy do odmurowanej strony ościeżnicy.
* Wstawieniu ościeżnicy w otwór.
* Wypoziomowaniu, wypionowaniu i unieruchomieniu ościeżnicy za pomocą klinów (kliny muszą być usytuowane w narożach).
* Zawieszeniu skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności okna.
* Dokonaniu ewentualnych korekt ustawienia ościeżnicy w murze.
* Zdjęciu skrzydła, i przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru.
* Założenie rozpór pomiędzy elementami ościeżnicy w celu uniknięcia przewężeń.
* Wypełnienie pianką poliuretanową szczelinę między murem a ościeżnicą w celu uszczelnienia oraz odizolowania wilgoci (nie doprowadzać do zabrudzenia ościeżnicy pianką).
* Zdjęcie rozpór i klinów, oraz założenie skrzydeł.
* Wykonanie regulacji okuć.

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, w przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni ościeży, należy naprawić i oczyścić ościeża.

W sprawdzone i przygotowane ościeża należy wstawić okna na podkładkach lub listwach. Następnie należy osadzić w sposób trwały elementy kotwiące w ościeżach. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym. Ustawione okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż2 mm na l m wysokości okna, jednak nie więcej niż3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż2 mm. Różnice wymiarów przekątnych niepowinny być większe niż2 mm przy długości przekątnej do l m. 3 mm - do 4m; 4mm - powyżej 2mdługości przekątnej. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowanie ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych haków do ościeżnic, „wkrętów itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest nie dopuszczalne. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczelin między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu. Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzaniem należy dokładnie zamknąć.

1. **Zamocowanie/zakotwienie okien w murze**

**1.Rozstaw zamocowań:**

Miejsca zamocowań muszą być tak ustalone, aby było zagwarantowane swobodne przenoszenie sił na elementy budynku. Z reguły odstęp pomiędzy poszczególnymi punktami zamocowań przy usztywnionych profilach powinien wynosić najwyżej 700 mm. Odstęp od narożników, słupka stałego oraz ruchomego nie powinien przy tym przekraczać 100 mm - mierząc od wewnętrznego narożnika,

Wskutek czego powstały odstęp od zewnętrznej krawędzi narożnika do pierwszego punktu

zamocowania wynosi ok. 150 mm. Dla rozmieszczenia zamocowań obowiązują z reguły szkice schematyczne. W szczególnych wypadkach konieczne są dodatkowe zamocowania. Jeśli chodzi o wyrównania przemieszczeń między oknem a ramą montażową (wskutek zmian temperatury), należy w przypadku konstrukcji ram wziąć pod uwagę to, aby szczeliny połączeniowe między elementem budynku a ramą montażową były całkowicie uwolnione od konieczności przenoszenia nawarstwionych przemieszczeń. W związku z tym należy przyjmować regułę, że szczelina montażowa (odstęp ościeżnicy od muru) nie może być mniejsza niż 10 mm.

**2.Kotwy montażowe:**

Wybór kotew następuje poprzez uwzględnienie przenoszonych sił, wytrzymałości łączonych części (ściana ceglana, betonowa itp.) oraz występujących przemieszczeń w szczelinie połączeniowej. Z reguły używa się płaskich kotew stalowych mocowanych na kołki rozporowe.

**3.Zamocowanie kotwami:**

Kotew ścienna jest wpuszczona w przewidziane na nią miejsce w zewnętrznej stronie ościeżnicy.

Mocuje się ją w odstępach 700 mm, przy czym zewnętrzne punkty zamocowania powinny leżeć około 100 mm (dla okien białych) i 200 mm (dla okien kolorowych) od naroży wewnętrznych.

Zamocowanie kotwy montażowej do ościeżnicy odbywa się śrubą samowiercącą do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy zostaną zamontowane, okno zostaje wstawione w otwór w murze.

Przedtem w narożnikach układa się klocki wyrównawcze.

Następnie okno zostaje ustalone dokładnie w pionie i poziomie za pomocą poziomicy oraz

unieruchomione kinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach należy sprawdzić poprawne

funkcjonowanie skrzydeł. Jeżeli okno jest ustawione prawidłowo, mocuje się kotwy do muru. Poleca się złącze śrubowe z 8 mm kołkami rozporowymi. Użyte do zamocowania kliny drewniane można ponownie używać.

**4.Zamocowanie śrubami ościeżnicowymi:**

Stolarkę można połączyć bezpośrednio z murem za pomocą specjalnych śrub ościeżnicowych przez otwór nawiercony w ościeżnicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa się tak, jak przy mocowaniu kotwami.

Szczególnie ważne jest, ażeby używać przedłużonych wierteł, wykluczających uszkodzenie ościeżnicy podczas wiercenia. Otwór w ramie okna musi odpowiadać średnicy śruby a śruby i wiertła dokładnie do siebie dopasowane.

Długość śrub musi uwzględniać grubość mocowanej ościeżnicy.

Średnicę śrub należy dopasować do średnicy kołków i ciężaru okna. Mur musi wytrzymać nacisk rozpierania.

Śrubę wkręca się bezpośrednio w mur przy pomocy specjalnej końcówki. Dla uniknięcia wygięcia ościeżnicy przed ostatecznym dokręceniem śrub zaleca się wprowadzić przekładkę drewnianą, którą po dokręceniu usuwa się. Zamocowane złączki musza pewnie przenosić działające siły, które miałyby negatywny wpływ na funkcjonowanie okien. Przy planowaniu zamocowań należy brać pod uwagę następujące czynniki:

- obciążenie własne: ciężar stolarki, wielkość i rodzaj szkła, rodzaj otworu itp.

- obciążenie ruchowe: napór wiatru, wielkość stolarki, wysokość itp.

- obciążenia dodatkowe: dociskanie i szarpnięcia przy otwieraniu i zamykaniu itp Po wykonaniu powyższych czynności można przystąpić do uszczelnienia szczeliny montażowej pianką montażowo - uszczelniającą. Przy jej wyborze należy uwzględnić szczególnie temperaturę przy jakiej będzie wykonywany montaż. W okresie zimowym należy bezwzględnie zastosować piankę przystosowaną do stosowania w niskich temperaturach. Należy również przestrzegać zaleceń producenta pianki. Po wyschnięciu pianki odciąć jej nadmiar. Wówczas można przystąpić do obróbki glifów zabezpieczając okna przed zabrudzeniem.

1. **KONTROLA JAKOŚCI**

**6.1. Kontrola jakości wykonanych robót**

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na bieżąco,

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych

robót z wymaganiami ST. W szczególności obejmują:

- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót.

- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi.

* 1. **Wymagania szczegółowe**

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania,

- kontrolę prawidłowości wykonania robót

- kontrolę poprawności i jakości wykonania,

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną

- sprawdzenie materiałów

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki

- sprawdzenie trwałości połączeń.

1. **OBMIAR ROBÓT**

**7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania:**

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową.

* 1. **Jednostka i zasady obmiarowania:**

Jednostką obmiaru jest

· ( m2) do okien,

· (szt. ) do parapetów

1. **ODBIÓR ROBÓT**

**8.1. Odbiór robót**

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie

badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć

jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm

kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i

przedstawić je do ponownego odbioru.

1. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1. Zasady rozliczania płatności**

Płatność na zasadach obowiązujących w umowie,

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych

wszystkich potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty:

- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,

- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy,

- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,

- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych,

- koszty składowania gruzu na wysypisku,

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń,

- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

* PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań. PN-EN 78/Ak:1993
* Metody badań okien. Forma sprawozdania z badań.
* PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. PN-B-05000:1996
* Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18
* PN-88/B-1 0085 Zmiana 2.
* PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. Wymagania podstawowe.
* PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników profilowanych na zimno.
* Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne
* PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe.
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.2016 z późn. zm.).
* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19,poz. 177).
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.881).
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).
* Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.zm.).
* Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.).
* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.1780).
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.Nr 47, poz. 401).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.Nr 198, poz. 2041).
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042).
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.
* Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
* Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych-Wymagania ogólne (kod CPV 45000000-7), wydanie OWEOB - 2003 rok.

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

1. **ROBOTY TYNKARSKIE – CPV: 45410000-4**

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

* 1. **Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków i okładzin wewnętrznych które zostaną wykonane w ramach planowanej inwestycji.

* 1. **Zakres stosowania ST**

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w punkcie 1.3

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem tynków i okładzin wykonywanych na miejscu.

* 1. **Zakres Robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą:

- wykonania tynków cementowo-wapiennych wewnętrznych kategorii III ścian, stropów, biegów i spoczników,

- wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów,

- szpachlowanie,

- przygotowania podłoża pod okładziny ścienne,

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi,

Powyższy wykaz obejmuje zakres robót podstawowych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe w niniejszej SST zgodne są z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

**1.5. Wymagania ogólne dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram robót, wykaz materiałów, urządzeń i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robót określonych umową. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją kosztorysową, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

**2. MATERIAŁY**

**2.1. Wymagania ogólne.**

Ogólne wymagania stawiane materiałom podano w ST.

**2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)**

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

**2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)**

2.3.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w

szczególności:

- nie zawierać domieszek organicznych,

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich – średnioziarnisty.

2.3.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.

**2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne**

Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiadać wymogom normy PN-B-14503.

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny

lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki

z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że

temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż

+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno

tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń

obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od

wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

**2.5. Gładź szpachlowa**

Gładź szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych i napraw powierzchni ścian i sufitów. Wykonywanie gładzi gipsowych, może odbywać się na podłożach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, ściany betonowe, podłoża gipsowe. Należy zwrócić uwagę na działanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie należy stosować na elementy ze stali, a pozostające w kontakcie z gipsem, należy zabezpieczyć środkiem antykorozyjnym.

**2.6. Tynki gipsowe**

Tynki i gładzie gipsowe są obecnie materiałami najczęściej wykorzystywanymi do

wykonywania wypraw ścian i sufitów zarówno w budownictwie jednorodzinnym jak

i mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynków gipsowych jest możliwe przy

temperaturze powyżej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie nakładania

i schnięcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardnieją po 2-3 tygodniach. W przypadku

gdy warunki pogodowe nie sprzyjają kładzeniu tynków gipsowych posiadamy specjalistyczne

nagrzewnice, które pozwalają nam wykonywać prace w pomieszczeniach, nawet gdy na

zewnątrz temperatura spada do -20°C. zalety tynków:

jednowarstwowe, bardzo równe, ostatecznie wykańczane na gładko,

uniwersalność stosowania – tynki gipsowe mogą być stosowane wszędzie – w kuchniach,

łazienkach i piwnicach,

duża przyczepność – również do trudnych do tynkowania ścian i sufitów,

tynk gipsowy jest określany terminem „tynk ciepły”, ponieważ w przeciwieństwie do

tynków cementowo-wapiennych posiada bardzo niski współczynnik przewodzenia ciepła

λ=0,25-0,35 W/m·K

wysoka ognioochronność tynków gipsowych – równoważna ogniochronności wyprawy

betonowej, wynikająca z zawartości dwóch cząsteczek krystalicznej wody. Podczas

ewentualnego pożaru, cząsteczki te uwalniają się z tynku w formie pary wodnej

i spowalniają proces nagrzewania otynkowanego podłoża,

dobre podłoże pod powłoki (malarskie, tapety lub płytki ceramiczne). Również szybkie

wysychanie jest ważną zaletą tynku gipsowego. Pełne wyschnięcie następuje po 14 - 21

dniach i jest zależne od grubości warstwy tynku, temperatury i wilgotności

w pomieszczeniu. Po wyschnięciu tynk gipsowy jest odporny na ścieranie. Bez problemu

można wbijać w niego gwoździe, nie odpryskuje,

dobre oddziaływanie zdrowotne – tynk gipsowy nie drażni skóry ludzkiej, posiada taki

sam, jak ona, poziom współczynnika pH i taką samą wielkość oporu dyfuzyjnego pary

wodnej. Poprzez znaczną jego porowatość tynku gipsowego, w pomieszczeniach utrzymuje się przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem

gipsowym wystąpi nadmierna wilgoć, wchłania ją, a gdy poziom wilgoci

w pomieszczeniu wyraźnie się zmniejszy – przekazuje ją z powrotem.

**2.7. Płyty i płytki ceramiczne**

Płytki powinny odpowiadać następującym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA; nasiąkliwość <3; ścieraność III-IV

**2.8. Listwa wykańczająca**

Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

**2.9. Klej do płytek**

Kleje do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002lub odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania musza spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

**2.10. Zaprawa fugowa**

Stosować zaprawę fugową wodoodporną.

**2.11. Silikon do fug**

Stosować silikon o dobrej przyczepności do podłoży na które będzie nanoszony, z dodatkiem środka grzybobójczego, w kolorze fugi.

**2.12. Materiały pomocnicze**

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to:

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,

- środki ochrony płytek i spoin,

- środki do usuwania zanieczyszczeń,

- środki do konserwacji okładzin.

**3. SPRZĘT**

**3.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania stawiane sprzętowi podano w OST.

**3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin**

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować:

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do ciecia płytek,

- szlifierki kątowe,

- piłę stołową elektryczną do cięcia płytek z możliwością cięcia pod kątem,

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejących,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

przygotowania kompozycji klejących,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gąbki do mycia i czyszczenia,

- wkładki (krzyżyki) dystansowe.

**3.3. Wymagania szczegółowe**

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- środkami transportu do przewozu materiałów,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzętem pomocniczym.

**4. TRANSPORT**

**4.1. Wymagania ogólne**

Ogólne wymagania stawiane transportowi podano w OST .

**4.2. Wymagania szczegółowe**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez ich wytwórcę. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

**5. WYKONYWANIE ROBÓT**

**5.1. Ogólne warunki wykonania robót**

Ogólne warunki wykonania robót podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w których wykonuje się tynki i okładziny z płytek ceramicznych nie powinna być niższa niż 5°C.

Do wykonywania tynków i okładzin wewnętrznych można przystąpić dopiero po:

- wykonaniu ścianek działowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna być ona należycie zabezpieczona, założeniu instalacji i orurowań,

- zamurowaniu bruzd do przewodów instalacyjnych.

**5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków**

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających.

**5.3. Przygotowanie podłoży**

Podłoża powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę,

szorstkie, suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. Powierzchnia

ewentualnego tynku podkładowego nie powinna być wygładzona lub zatarta. Nadlewki,

nacieki i wystające nierówności podłoża należy skuć lub zeszlifować. Rysy, raki, kawerny

i ubytki podłoża należy naprawić zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,

na które wydane są aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,

bitumami, farbami należy usunąć, zmywając odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi

albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podłoży należy usunąć warstwę pyląca oraz odpylić powierzchnie.

**5.4. Tynki w technologii tradycyjnej**

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na ścianach murowanych. Tynki wykonywać po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynków wymagane jest stosowanie podtynkowych,

nierdzewnych listew narożnikowych. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie.

***5.4.1. Wykonanie tynków dwuwarstwowych kat III***

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy

wykonać z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12

cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 mm.

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 7-10 cm. zanurzenia stożka

pomiarowego. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm. Narzut powinien być

zatarty na gładko. Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne w tynkach

narażonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostałych 1:2:10. Dopuszczalne odchyłki – od płaszczyzny 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej dł. Łaty kontrolnej 2m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

- pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm.

- poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej

powierzchni między przegrodami pionowymi.

Boniowanie – Wykonać jako szczeliny w tynku szerokości 4 cm, na głębokość narzutu– ok. 1,5 cm. Narożniki powstałe w wyniku uformowania boni należy zabezpieczyć profilem narożnikowym – jedno ramię należy dociąć tak aby dostosować jego szerokość do głębokości boni. Spód boni stanowić będzie obrzutka zatarta na gładko.

**5.5. Wykonywanie tynków gipsowych**

Przyczepność tynku gipsowego zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze dostosować rodzaj gipsu tynkarskiego oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie tynków gipsowych:

- niewłaściwie przygotowane podłoże betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarznięte podłoże, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący.

Suche podłoże betonowe pod tynki gipsowe powinno być zagruntowane środkami gruntującymi redukującymi chłonność podłoża i zwiększającymi przyczepność. Do podłoży betonowych i żelbetowych przeznaczone są środki gruntujące głównie w postaci dyspersji polimerowych, wypełnione grubym wypełniaczem mineralnym. Tworzą one warstwę kontaktową w postaci tzw. Mostka adhezyjnego, pozwalającego na oddzielenie podłoża betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechą zasadniczą środków gruntujących zastosowanych do mostkowania musi być dobra przyczepność oraz odporność na środowisko alkaiczne. W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz pokryte środkiem gruntującym. Płyty drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem należy zagruntować środkiem z dodatkiem wypełniacza mineralnego. Grubość tynku na tych podłożach powinna wynosić min. 15 mm, przy czym w jednej trzeciej grubości warstwy musi być ułożone zbrojenie z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robót tynkowych z użyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Ponieważ tynki na bazie gipsu mają szybki czas wiązania, należy przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób gipsowy wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas wiązania i utrudnić pracę. Prace tynkarskie można rozpocząć w pomieszczeniach, w których zakończono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieosłonięte powierzchnie metalowe przed korozyjnym działaniem gipsu, zbadano i przygotowano podłoże, zasłonięto folią okna, ościeżnice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) nanosi się maszynowo na

odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany" przy użyciu pacy z gąbką. Wchodzące w skład tynku drobne cząsteczki oraz spoiwo są w trakcie tej czynności „wyciągane" i gromadzone na jego powierzchni, a mleczko równomiernie rozprowadzone. Ponieważ mleczko nie pokrywa zagłębień i nierówności, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo starannie wygładził i wyrównał powierzchnię tynku, co ma zasadniczy wpływ na jakość gotowej powierzchni. Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna

powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. Tynki jednowarstwowe na gładkich powierzchniach betonowych mają dodatkową tendencję do powstawania pęcherzyków powietrza i ich eliminacja wymaga zwiększonego nakładu pracy. W tym celu można na powierzchni betonowej nałożyć dodatkową warstwę szpachli lub wykonać podkład gruntujący. Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. W przypadku, gdy należy wygładzić powierzchnię w ciągu jednego dnia i uniknąć jednego szlifowania, efekt ten można uzyskać, stosując technologię „mokre na mokre". Drugą warstwę gładzi nanosi się wówczas już po 20 minutach od nałożenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń. Do utwardzenia niezbędna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbędne w tym celu czynności należy określić na miejscu albo uzgodnić oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezpośrednie nagrzewanie tynku, co

oznacza, że strumień gorącego powietrza nie może być skierowany bezpośrednio na

powierzchnię tynku. Zastosowanie odwilżaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

„wyciągnięcie" wody wiążącej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

**5.6. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych**

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania

chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować emulsję gruntującą. W przypadku klejenia

na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności,

polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod

płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu,

resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoża muszą być skute,

dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy

sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty

większe od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując

zaprawę wyrównującą (np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5 -10 min. Do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.

Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć w miejscach największych ubytków.

Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm Czas, który musi upłynąć od

nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy

1 cm grubości warstwy wyrównującej.

**5.7. Wykonywanie gładzi szpachlowej**

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystąpieniem do szpachlowania należy odpowiednio przygotować podłoże. Od prawidłowego przygotowania zależy efekt końcowy oraz trwałość wykonanych prac. Podłoże kruche, pylące należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy szpachlowe,

które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1. Ogólne zasady kontroli jakości Robót**

Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w OST .

**6.2. Wymogi szczegółowe**

Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora na bieżąco,   
w miarę postępu Robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z Dokumentacją Kosztorysową i wymaganiami OST.

W szczególności obejmują:

- badanie dostaw materiałów,

- kontrolę prawidłowości wykonania robót (geometrii i technologii),

- kontrolę poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień,

- prawidłowości wykonania podłoża

- przyczepności tynków do podłoża

- grubości tynków

- wyglądu powierzchni tynków

- wykończenia tynków w newralgicznych miejscach

- ocenę estetyki wykonanych robót.

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę

dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

**7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1. Ogólne zasady obmiaru**

Ogólne zasady obmiaru podano w OST .

Ilość wykonanych Robót określa się na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej

i pomiaru z natury.

**7.2. Jednostka obmiaru**

Jednostką obmiaru wszystkich Robót objętych niniejszą OST jest metr kwadratowy [m2].

**8. ODBIÓR ROBÓT**

* 1. **Ogólne zasady przejęcia Robót**

Ogólne zasady Przejęcia Robót podano w OST.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

**9.1. Ogólne zasady płatności**

Ogólne zasady płatności podano w OST.

**9.2. Składniki ceny**

Cena Robót obejmuje:

- dostawę materiałów,

- przygotowanie podłoża

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych

- przygotowanie podłoża pod płytki,

- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,

- przyklejenie płytek,

- fugowanie i uszczelnienie naroży,

- badania na budowie i laboratoryjne.

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

* PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości.
* PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.
* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.
* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.
* PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.
* PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.
* PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

* PN-B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
* PN-EN 87 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie.

* PN-EN 1322 Kleje do płytek. Definicje i terminologia.
* PN-EN ISO 10545 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
* PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
* PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady

ochrony.

* PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

1. **POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN – CPV:45440000-3**

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

* 1. **Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z układaniem płytek ceramicznych

podłogowych w ramach projektu.

* 1. **Zakres stosowania specyfikacji**

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.4.

* 1. **Zakres robót objętych specyfikacją**

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:

• Wykonanie okładzin podłogowych z płytek gresowych;

• Wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy prac według przedmiarów oraz

dokumentacji projektowej.

* 1. **Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

* 1. **Ogólne wymagania dotyczące robót**

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1. **MATERIAŁY**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

* 1. **Płytki ceramiczne ścienne.**

Należy stosować płytki ceramiczne sklasyfikowane jako (wg PN-EN 177;1999 i PNEN

178:1998): Należy stosować płytki szkliwione.

Kolor płytek - próbki wymagają akceptacji Projektanta i Inwestora na etapie realizacji

inwestycji. Wymiary robocze powinny umożliwiać wykonanie spoiny o grubości 2 mm,

Kolor fugi do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

Dopuszcza się stosowanie jedynie płytek ceramicznych pierwszego gatunku. Dopuszcza się

stosowanie płytek ceramicznych grupy III (E>10%) pod warunkiem legitymowania się

atestem dopuszczającym do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych w obiektach

użyteczności publicznej oraz służby zdrowia w kolorze indywidualnym. Przydatność płytek

do wykonania okładzin ściennych winna być sprawdzana wg tablicy 3 PN-EN 87:1994 Płytki

winy charakteryzować się średnią nasiąkliwością wodną- grupa I la- nasiąkliwości -

3%=<E<=6%- zalecana grupa I la.

Płytki winny spełniać wymagania normy:

PN-EN 177 dla płytek formowanych metodą B - prasowane na sucho

PN-EN 186 dla płytek formowanych metodą A - ciągnione

PN-EN dla płytek formowanych metodą C-odlewane

**3. SPRZĘT**

Wykonawca przystępujący do wykonania prac winien wykazać się możliwością

korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą to jest spełniającą wymagania

Specyfikacji Technicznej jakość robót. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie

takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac,

zarówno w miejscu tych prac, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez

wykonawcę winien uzyskać akceptację Nadzoru Inwestycyjnego.

**4. TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną na jakość wykonywanych robót. Materiały przewożone na środkach transportu

powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i układane zgodnie z warunkami

transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. Warunki przystąpienia do robót.**

Do robót związanych z wykonaniem okładzin ściennych i posadzek ceramicznych

można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych.

Roboty można należy wykonywać po:

• Zakończeniu robót tynkarskich,

• Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed

założeniem opasek,

• Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem

instalacji, przed, montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz

gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych,

• Zainstalowaniu trzonów kuchennych (dla kawiarni).

**5.2. Przygotowanie podłoża.**

Podłoże może być suche lub wilgotne. Jeżeli istnieje potrzeba zredukowania

chłonności podłoża, należy podłoże zagruntować emulsją gruntującą. W przypadku klejenia

na trudne do oczyszczenia i niestabilne podłoże zaleca się wykonać próbę przyczepności,

polegającą na przyklejeniu płytki i sprawdzeniu połączenia po 48 godzinach. Podłoże pod

płytki musi być mocne i odpowiednio równe, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, tłuszczu,

resztek powłok malarskich. Wszystkie luźne („głuche”) fragmenty podłoża muszą być skute,

dotyczy to zarówno ścian jak i posadzek. Przez przyłożenie łaty o długości 2 m należy

sprawdzić wszystkie odchylenia płaszczyzny ściany od pionu. Odchylenia od linii łaty

większe od 5 mm muszą być zniwelowane. Wszystkie nierówności niwelujemy stosując

zaprawę wyrównującą(np. zaprawa cementowa M4) Można stosować zaprawy wyrównujące

z gotowych mieszanek np. Zaprawa Wyrównująca Atlas. Gotową zaprawę wyrównującą

stosuje się poprzez wsypanie do wody i wymieszanie ręczne lub mechaniczne do uzyskania

jednorodnej masy. Po wymieszaniu przed użyciem należy pozostawić masę na 5 -10 min. do

tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać.

Nakładanie zaprawy wyrównującej należy rozpocząć w miejscach największych ubytków.

Jednorazowo można nakładać warstwę grubości do 1,5 cm Czas, który musi upłynąć od

nałożenia zaprawy do momentu rozpoczęcia naklejania płytek, wynosi 5 godzin na każdy

1 cm grubości warstwy wyrównującej.

**5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.**

Zaprawę klejową z gotowych mieszanek przygotowuje się poprzez wsypanie suchej

mieszanki do pojemnika z wodą i wymieszanie ręczne lub mechaniczne. Należy ściśle

przestrzegać receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed

użyciem należy pozostawić masę na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie

należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Zaprawę klejową należy nanosić równomiernie

na ścianę gładką stroną pacy, a następnie dokładnie rozprowadzamy po powierzchni pacą

zębatą.

**5.4. Przyklejanie płytek ściennych i podłogowych.**

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek należy dokonać dokładnego

rozplanowania płytek na poszczególnych ścianach (kierunek rozkładu oraz poziomy ułożenia

dla poszczególnych pomieszczeń został podany w dokumentacji projektowej - projekt

wnętrz). Płytki należy rozkładać symetryczne na ścianach (docinanie w obydwu narożnikach).

Układanie płytek należy rozpocząć od drugiego rzędu. Pierwszy tzw. cokołowy rząd płytek

należy przyklejać po ułożeniu płytek na posadzce. Zaprawę klejową należy nanosić na

powierzchnię nie większąniż1 m2. Przyklejanie płytek należy rozpocząć od dołu. Równe

spoiny należy uzyskać przez stosowanie krzyżyków dystansowych o wymiarze dopasowanym

do szerokości spoiny:

• dla płytek ściennych 2mm,

• dla płytek podłogowych 2-3mm,

Płytki po przyłożeniu do ściany dociskać ręką lub lekko dobijać gumowym młotkiem.

Ewentualny nadmiar zaprawy. który wydostaje się przez spoinę należy usunąć przed

stwardnieniem. Płytki po przyklejeniu winny mieć kontakt z zaprawą klejową na całości

powierzchni. Docinanie płytek najlepiej wykonać przy użyciu odpowiednich narzędzi,

pamiętając o dobraniu właściwego ich wymiaru. Płytki docinane w narożnikach i przy

ościeżach należy przyklejać osobno jako ostatnie. Pamiętać należy o zachowaniu

odpowiedniego wymiaru spoiny.

**5.5. Spoinowanie.**

Do wypełniania pustych spoin pomiędzy płytkami można przystąpić co najmniej 24 h

od zakończenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania należy wsypać

do pojemnika z wodą i mieszać ręcznie lub mechanicznie, aż do uzyskania jednorodnej masy.

Po wymieszaniu przed użyciem masę należy pozostawić na 5 - 10 min. do tzw.

ujednorodnienia. Po tym czasie należy zaprawę jeszcze raz krótko wymieszać. Po ponownym

wymieszaniu zaprawę należy wprowadzać w spoiny przy użyciu gumowej szpachelki lub

pacy oklejonej gumą. Nadmiar zaprawy należy zbierać pacą i ponownie wprowadzać

w spoiny. Po lekkim przeschnięciu zaprawy (15 - 30 min.) należy wykonać wstępne zmycia

powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnią płytek.

Czynność tę należy wykonać przy użyciu gąbki lub pacy oklejonej gąbk ąo dużych porach,

lekko nasączonej czystą wodą. Po ponownym przeschnięciu zaprawy (1 h) objawiającym się

rozjaśnieniem na powierzchni płytek, należy przystąpić do końcowego czyszczenia, które

wykonuje się czystą flanelową ściereczką lub szorstką gąbką. Spoinowanie płytek

podłogowych odbywa się wg tych samych zasad jak omówiono wcześniej dla płytek

ściennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomiędzy płytkami podłogowymi, jak

i następne etapy czyszczenia, są analogiczne jak dla płytek ściennych. Połączenia pomiędzy

ścianą a posadzką w pomieszczeniach mokrych" wymagają zastosowania materiałów

zapewniających szczelność np. silikonowe masy do uszczelniania.

**5.6. Prace pielęgnacyjne.**

Silne zabrudzenia, naloty cementowe i resztki zaprawy klejowej można usunąć

specjalnymi płynami. Aby w/w płyn nie spowodował wypłukania masy, jak również

pigmentu ze spoin kolorowych, należy ostrożnie czyścić tylko zabrudzone lico płytek,

używając do tego celu czystych, miękkich, flanelowych ściereczek. Przez 2 - 4 dni należy

zraszać spoiny czystą wodą. Spoiny po wyschnięciu należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem

specjalnymi preparatami impregnującymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa się przez

pomalowanie jej płynem. Używać należy pędzelka o odpowiedniej grubości. Płyn nanosimy

tylko na powierzchnię spoiny.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania

Techniczne”. Płytki powinny być ułożone tak, aby tworzyły układ wzajemnie prostopadłych

linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno

być większe niż1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od

płaszczyzny nie powinno być większe niż1 mm na 1m. Ułożona okładzina winna być całą

powierzchnią trwale związana z podłożem za pośrednictwem warstwy wiążącej.

**7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót**

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

**7.2. Jednostki obmiarowe**

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z płytek

ceramicznych i gresowych. Wielkości obmiarowe posadzek z płytek określa się na podstawie

dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora

nadzoru i sprawdzonych w naturze.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

Odbiór robót obejmuje:

• odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu,

• odbiór ostateczny ( całego zakresu prac),

• odbiór pogwarancyjny ( po upływie okresu gwarancyjnego).

Odbiór ostateczny dokonywany jest po całkowitym zakończeniu robót na podstawie

wyników pomiarów i badań jakościowych. Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na

podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzór Inwestycyjny przy udziale

Wykonawcy. Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania

Techniczne” Podstawę odbioru robót związanym z wykonaniem okładzin z płytek

ceramicznych stanowią następujące dokumenty:

• dokumentacja techniczna,

• dziennik budowy,

• zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę w postaci

atestu, certyfikatu jakości lub deklaracji zgodności,

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów,

• protokoły odbioru poszczególnych etapów lub elementów robót,

• wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli były zalecane przez Nadzór

Inwestycyjny,

• ekspertyzy techniczne, jeśli były wykonywane przed odbiorem budynku.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji „Ogólne Wymagania

Techniczne”. Płatność za wykonane prace objęte niniejszą specyfikacją należy przyjmować

zgodnie z ocenę jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót na podstawie wyników

pomiarów i badań. Cena wykonania robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu prac

podanego w punkcie 1.4.

**10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE**

PN-EN 87: 1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicja, klasyfikacja,

właściwości i znakowanie

• PN-EN 98: 1994 Płytki i płyty ceramiczne- Oznaczenie wymiarów i sprawdzanie

powierzchni.

• PN-EN 99: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej

• PN-EN 100:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie

• PN-EN 101: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie wartości wg skali Mosha

• PN-EN 102:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne

ścieranie- Płytki nie szkliwione

• PN-EN 103:1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności cieplnej

• PN-EN 104: 1991 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok termiczny

• PN-EN 105: 1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia

włoskowate- Płytki szkliwione

• PN-EN 106:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki

nie szkodliwe

• PN-EN 122:1993 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej – Płytki

szkliwione

• PN-EN 154: 1996 Płyty i płytki ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie

powierzchni - płytki szkliwione

• PN-EN 155 Płyty i płytki ceramiczne. Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez

gotowanie. Płytki szkliwione i nie szkliwione

• PN-EN 163:1994 Płyty i płytki ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru.

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

1. **ROBOTY MALARSKIE– CPV: 45440000-3**

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

**1.1. Przedmiot specyfikacji**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru powłok malarskich wewnętrznych związanych z zadaniem.

* 1. **Zakres stosowania specyfikacji**

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające imające na celu wykonanie wszystkich powłok malarskich. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem powłok, wykonywanych na miejscu.

* 1. **Zakres robót objętych specyfikacją**

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- przygotowanie podłoża – ściany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odtłuszczanie)

- malowanie tynków,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, ościeżnice)

- roboty zabezpieczające np. folia malarska

* 1. **Określenia podstawowe**

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną.

* 1. **Ogólne wymagania dotyczące robót**

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem powłok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, kosztorysami, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1. **MATERIAŁY**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

* 1. **Woda (PN-EN 1008:2004)**

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone

jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze

organiczne, oleje i muł.

* 1. **Mleko wapienne**

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez

rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez

grudek i zanieczyszczeń.

* 1. **Rozcieńczalniki**

W zależności od rodzaju farby należy stosować:

wodę – do farb wapiennych,

terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych,

inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne

z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

* 1. **Środki gruntujące**
     1. **Przy malowaniu farbami emulsyjnymi.**

· powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

· na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną

wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie

powłoki malarskiej.

* + 1. **Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi.**

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

* + 1. **Mydło szare.**

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego

wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%.

**2.5. Farby budowlane gotowe**

2.5.1. Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i

świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002

– wydajność – 6–8 m2/dm3

– czas schnięcia – 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002

– wydajność – 6–10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczeń suchych i wilgotnych (kuchnia, łazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:

- odporny na wilgoć

- trwale zabezpiecza powłokę przed rozwojem grzybów pleśniowych

- duża siła krycia

- zapewnia prawidłowe „oddychanie” ścian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do długotrwałego zabezpieczania ścian w

pomieszczeniach szczególnie narażonych na rozwój grzybów pleśniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzeń. O tych

właściwościach informują parametry dwóch powszechnie stosowanych norm

odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300

zakłada badanie odporności farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nią farby dzieli się na klasy od pierwszej do piątej, ale tylko pierwsze dwie (klasa I i II) pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności mechanicznej, a konkretnie odporności na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna się charakteryzować następującymi parametrami:

- klasa I i II lub 2000–5000 cykli mycia (norma odporności),

- wydajność na poziomie 10–15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie żółknie,

- wysoka siła krycia,

- dobra przyczepność do podłoża,

- niekapiąca.

**2.6. Folia malarska**

Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm.

**3. SPRZĘT**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponować środkami transportu do przewozu materiałów oraz drobnym sprzętem do wykonania robót objętych niniejszą ST.

Sprzęt malarski: pędzle, wałki, taśma malarska,

**4. TRANSPORT**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu gwarantującymi ich ochronę przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wpływem czynników atmosferycznych.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty malarskie winny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczno

projektową oraz postanowieniami Specyfikacji Technicznej. Przy malowaniu wyrobami

zawierającymi lotne rozpuszczalniki należy zapewnić stałe przewietrzanie pomieszczeń oraz

przestrzegać zakazu palenia papierosów, używania otwartego ognia i używania urządzeń

mogących powodować iskrzenie. Do robót związanych z wykonaniem powłok malarskich

można przystąpić po zakończeniu robót ogólnobudowlanych i po zakończeniu procesu

osiadania ścian budynku, szczególne murowanych. Roboty można należy wykonywać po:

Zakończeniu robót tynkarskich, okładzin z płytek ceramicznych,

Osadzeniu ościeżnic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu ślusarki i stolarki, ale przed

założeniem opasek,

Zakończeniu robót instalacyjnych (wodociągowe, kanalizacyjne, co, elektryczne,

wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem

instalacji, przed montażem ceramicznych i metalowych urządzeń sanitarnych oraz

gniazdek elektrycznych, armatury oświetleniowej, kratek wentylacyjnych,

Malowanie konstrukcji stalowych wino odbywać się po całkowitym i ostatecznym

umocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych elementów

w ścianach.

Roboty można prowadzić w temperaturze od ≥ +5 °C.W ciągu doby temperatura nie

powinna spaść poniżej 0 °C. Optymalna temperatura do malowania: farbami

wodorozcieńczalnymi wynosi + 120 °C do + 180 °C., farbami na bazie rozpuszczalników

lotnych powyżej + 5oC, farbami. Wszystkie powłoki malarskie widoczne (wewnętrzne) winny

być wykonane w jakości doborowej. ze starannym wykończeniem powłok malarskich.

**5.1. Przygotowanie podłoży**

· Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone i umyte ze starej farby,

wszelkich wykwitów, zwłaszcza z kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczu,

· Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą lub masą szpachlową,

· Powierzchnie należy przetrzeć papierem ściernym w celu usunięcia grudek zaprawy,

zachlapań i innych drobnych defektów,

· Powierzchnie przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie

występy od lica powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować,

· Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych

rys, spękań i rozwarstwień, czyste i suche,

· Podłoża słabe - pylące należy zagruntować np UNIGRUNTEM,

· Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone

antykorozyjnie,

· Przed malowaniem podłoża naprawiane należy zagruntować odpowiednio do

zastosowanej farby,

· Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami.

emulsyjnymi powinna być nie większa niż 4% masy, a farbami syntetycznymi nie

większa niż 3% masy.

**5.2. Warunki prowadzenia robót malarskich**

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności

względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić

odpowiednią wentylację.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy

prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących

iskrzenie i mogących być źródłem pożaru.

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu,

należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. Prace malarskie należy

prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb.

**5.3. Malowanie ścian farbami.**

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być starannie oczyszczone

z kurzu, sadzy, zanieczyszczeń chemicznych (wykwity składników zaprawy, rdza) oraz

osypujących się ziaren piasku. Ewentualne uszkodzenia tynków powinny być usunięte przed

przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą i zatarcie do równej powierzchni.

Nie dopuszcza się malowania tynków przed upływem 28 dni od chwili ich wykonania.

W pomieszczeniach malowanych farbą emulsyjną należy wykonać powłokę malarską

składającą się z jednej warstw farby położonych na zagruntowane powierzchnie farbą

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3. Malowanie ścian wykonać dwukrotnie po całkowitym

wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. Gruntowanie oraz nanoszenie pierwszej warstwy

farby wykonać pędzlem, natomiast warstwę drugą nanieść przy pomocy wałka malarskiego

lub aparatem do malowania. Drugie malowanie wykonać po wyschnięciu warstwy pierwszej.

Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków,

spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna i gładka bez śladów pędzla.

Barwa powłok powinna być jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, uwydatniających

się poprawek oraz widocznych miejsc łączenia. Nie dopuszcza się widocznych wgłębień lub

plam w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy

powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań. Wykonane powłoki malarskie

powinny wytrzymać próbę na przyczepność oraz być odporne na wycieranie i wsiąkliwość,

a także na zmywanie wodą. Gotowe powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie

powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

Czynności technologiczne:

przygotowanie powierzchni pod malowanie,

gruntowanie farbą dyspersyjną,

wykonanie prób kolorów,

dwukrotne pomalowanie ścian i sufitów,

poprawki w czasie wykonywania robót malarskich.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1. Kontrola jakości powłok malarskich.**

Kontrola między fazowa obejmuje sprawdzenie:

Jakości materiałów malarskich (wg kryteriów podanych we wcześniejszych akapitach),

Wilgotności i przygotowania podłoża,

Stopnia skarbonizowania tynków,

Jakości wykonania kolejnych warstw powłokowych oraz temperatury ich wykonania

i schnięcia,

Wyniki badań jakości materiałów i podłoży winny potwierdzać protokoły lub wpisy do

dziennika budowy.

Badania powłok przy odbiorze wykonuje się w następujących terminach

Dla farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach.

Powłoki emulsyjne przy kontroli winny być bez uszkodzeń, jednolitej barwy, bez smug,

plam, spękań, łuszczenia. Winny posiadać zadaną odporność na zmywanie „M”. Bez śladów

pędzla - wałka.

Powłoki silikonowe powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho

i szorowanie, bez uszkodzeń, plam, smug, prześwitów, śladów pędzla - wałka, spękań,

łuszczeń i odstawania od podłoża, smug, zacieków, uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam

i zmian odcienia, mieć jednolity połysk.

Dla powłok wykonywanych farbami wodorozcieńczalnymi i farbami emulsyjnymi zakres

badań i kontroli należy przyjmować zgodnie z PN-69/B-10280.

Dla powłok wykonywanych farbami na spoiwach bezwodnych zakres badań i kontroli należy

przyjmować zgodnie z PN-69/B-10285.

Dla wszystkich rodzajów farb zakres kontroli winien obejmować:

Sprawdzenie podłoża,

Sprawdzenie podkładów,

Sprawdzenie powłok.

**7. OBMIAR ROBÓT**

**7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót**

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach

poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

**7.2. Jednostki obmiarowe**

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem domalowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

* 1. **Malowanie ścian i sufitów**

Malowanie ścian i sufitów należy obliczać w m2 w świetle ścian surowych. Wysokość mierzy się od wierzchu podłogi do spodu sufitu.

**7.4. Malowanie ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami**

Oblicza się zwiększając uzyskany wynik w zależności od liczby profili i ozdób. Jeżeli ściany są gładkie, powierzchnie ozdobnych faset należy doliczyć do powierzchni malowanych sufitów.

**7.5. Malowanie nadproży**

Przy malowaniu ścianami ścian, jeżeli nadproża są również malowane z powierzchni ich nie potrąca się otworów do 3m, 2. jeżeli ościeża i nadproża są malowane wówczas potrąca się powierzchnię otworów, mierzoną w świetle ościeżnic lub muru, (jeżeli otwory nie posiadają ościeżnic).Nie potrąca się jednak otworów i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrąca się doliczając powierzchnię malowaną ościeży.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

**8.1. Odbiór podłoża**

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

**8.2. Odbiór robót malarskich**

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

8.2.6. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

**9. PODSTAWA PŁATNOŚCI**

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

- dostawę materiałów,

- przygotowanie podłoży,

- zabezpieczenie obszaru robót (w tym wykonanie osłon itp.), malowanie powierzchni

ścian i sufitów,

- usunięcie zabezpieczeń prace porządkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie kosztorysu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

**10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE**

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
* PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
* PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Terminy ogólne.

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.
* PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.
* PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
* PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
* PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
* PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
* PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
* PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
* PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT**

**VI. DEMONTAŻ I MONTAŻ PARAPETÓW ZEWNĘTRZNYCH- CPV: 45261400-8**

**1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI**

**1.1. Przedmiot SST**

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej.

**1.2. Zakres stosowania SST**

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mięć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

**1.3. Zakres robót objętych SST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wymiany  
parapetów zewnętrznych w/g przedmiaru robót, a także roboty nie wymienione w przedmiarze robót lecz bezpośrednio związane  
z realizacja przedmiotu zamówienia, wyłonione podczas realizacji zadania i niezbędne do jego poprawnego i w pełni  
kompletnego wykonania. Powyższe należy uwzględnić w kalkulacji cenowej na etapie przygotowania oferty  
Roboty przewidziane do wykonania:  
- Demontaż parapetów zewnętrznych  
- montaż parapetów zewnętrznych  
- obróbka ościeży  
- wywóz materiałów z rozbiórki z utylizacja

**1.4. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót;**

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacja  
przetargowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
- Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność za prowadzenie robót zgodnie z zwarta umowa.  
- Za zabezpieczenie obiektu ( wydzielenie stref bezpieczeństwa ) w obrębie robót przez okres trwania prac  
- Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej, a w  
przypadku uszkodzenia lub zniszczenie do naprawy na swój koszt.  
- Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i  
powszechnego jednostkowego zastosowania w budownictwie ( art. 10 ust. Prawo budowlane )  
- Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek przestrzegania przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy  
- Wykonawca podczas realizacji zamówienia ma obowiązek stosowania się do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27  
kwietnia 2001Prawo ochrony środowiska.  
- Przed przystąpieniem do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązuje się oferentów do  
dokonania oględzin stanu istniejącego obiektu w którym przewiduje się wykonanie praz związanych z wymiana parapetów zewnętrznych.

**2. MATERIAŁY**

**2.1. Parapety z blachy powlekanej.**

Wymagania dla zamawianych parapetów z olchy powlekanej:  
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
– Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobata Techniczna lub z PN,  
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa "B"  
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,  
- Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Parapety zewnętrzne - wykonane z blachy powlekanej o szer. 30cm zgodnie z kolorystyka elewacji.

**2.2. Rodzaje materiałów**

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania robót budowlanych odtworzeniowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w  
budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa powlekana płaska kolor biały. Materiały mogą być przyjęte na  
budowę, jeżeli spełniają następujące warunki:

− odpowiadają wyrobom wymienionym w dokumentacji przetargowej,  
− są właściwie opakowane i oznakowane,  
− spełniają wymagane właściwości wykazane w odpowiednich dokumentach,  
− maja deklaracje zgodności i certyfikat zgodności.  
według odpowiednich norm wyrobu.

**3. SPRZET**

**3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu;**

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonanych robót

**3.2. Sprzęt do wykonywania robót**

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi.

**4. TRANSPORT**

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
W czasie transportu należy zabezpieczyć okna przed przemieszczeniem w sposób zapobiegający uszkodzeniu.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. Demontaż parapetów zewnętrznych**

Ze względu na stan technicy istniejącej stolarki okiennej - zachować szczególna ostrożność podczas demontażu parapetów.  
Osadzenie parapetów zewnętrznych wykonać po całkowitym zabezpieczeniu istniejących.  
Parapet zewnętrzny powinien być wsunięty w ramę okna. Nie wolno zasłaniać zakładanymi parapetami otworów wypływowych.  
Parapet powinien być zamontowany w sposób gwarant jacy odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego.

**6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT**

6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola powinna obejmować:  
- sprawdzenie zgodności wymiarów  
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka  
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  
- sprawdzenie prawidłowości zamocowania i uszczelnień

**7. ODBIÓR ROBÓT**

7.1. Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacja przetargowa.

7.2. Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających i jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych.  
Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.

7.3. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:  
a) podłoża (ościeże),  
b) jakości zastosowanych materiałów,  
c) dokładności wykonania zakotwienia  
d) dokładności wykonania izolacji termicznej

**8. PODSTAWA PŁATNOSCI**

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

**9. PRZEPISY ZWIAZANE**- PN-EN 14351-1+A2:2016 Roboty szklarskie. Warunki techniczne przy odbiorze.  
**- PN-EN 12051:2002** Okucia budowlane. Podział.