D 03.02.01

KANALIZACJA DESZCZOWA

1. **WSTĘP**
   1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji deszczowej, która zostanie wykonana w ramach projektu pn.:

**„***Przebudowa drogi gminnej nr 112119R w miejscowości Przedmieście Czudeckie polegające na budowie chodnika wraz z elementami odwodnienia***"**

* 1. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

* 1. Zakres robót objętych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i obejmują :

* wykonanie kanału z rur PP, o sztywności obwodowej SN 8 śr. 400
* wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betowych o śr. 1000mm
* wykonanie żelbetowego osadnika z betonu kl. C20/25
* wykonanie studzienek ściekowych z pojedynczym wpustem
* wykonanie przykanalików z rur PP o średnicy 200mm;
* wykonaniem wlotu/wylotu kanalizacji o śr. 200 mm z umocnieniem
* próba szczelności kanałów rurowych lub inspekcja TV
  1. Określenia podstawowe
     1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.
     2. Kanały - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków
     3. Kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych.
     4. Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji deszczowej.
     5. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci.
     6. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.
     7. Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.
     8. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika.
     9. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.
     10. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
     11. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim ścieków.
     12. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.
     13. Udrażnianie kanalizacji - usuwanie trwałego materiału zanieczyszczającego, w postaci wrośniętych korzeni, obcych elementów związanych z kanalizacją, itp. zmniejszających trwale „światło" i przepływ przez kanał. Udrażnianie wykonywane jest specjalistycznymi urządzeniami hydromechanicznymi wykonującymi cięcie, skrawanie i frezowanie elementów obcych w kanale.
     14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.
  2. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

1. **MATERIAŁY**
   1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

* 1. Rury kanałowe
     1. Rury z rur PP, SN 8

Rury o średnicy 400, 500, 600, 800 z PP, kielichowe, (SN>8kN/m), uszczelniane uszczelkami elastomerowymi zgodne z PN-EN 1410. Do wykonania przykanalików należy użyć rur PP o średnicy 200.

* 1. Studzienki ściekowe
     1. Wpusty uliczne

Wpusty żeliwne uliczne w klasie obciążenia D400 powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124.

* + 1. Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe należy stosować prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50cm, z betonu klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1.

* + 1. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 zbrojonego stalą Stos.

* + 1. Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 wg PN-EN 206-1 zbrojonego stalą Stos.

* + 1. Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i powinny być wykonane z betonu klasy C 12/15 wg PN-EN 206-1.

* + 1. Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę (piasek średni) powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13043.

* 1. Studnie rewizyjne

Studzienki kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w PN-EN 10729:1999

Studnie kanalizacyjne powinny być wykonane z materiałów trwałych. Zaleca się :

* Beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniającymi
* Kręgi betonowe lub żelbetowe łączone na zaprawę lub na uszczelki

W skład studni wchodzi:

* kineta
* kręgi betonowe 1000, 1200, 1500
* płyta przykrywowa żelbetowa
* właz żeliwny typu ciężkiego klasy D400
* stopnie złazowe (odpowiadające wymaganiom PN-EN 13101:2005)
* izolaca abizolem R+P

Podstawa studni prefabrykowana. Pierścienie odciążające powinny zostać wykonane w oparciu o normę PN -EN 1917.

1. Włazy żeliwne

Właz żeliwny w klasie obciążenia C250 i D400 powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124

* 1. Beton na ławę

W projekcie zastosowano ławę betonową gr 15 cm z betonu C15/20.

* 1. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.

* 1. Materiały do czyszczenia

Do czyszczenia elementów odwodnienia pasa drogowego może być stosowana woda ogólnego użytku pochodząca z rurociągu jak i woda przemysłowa pochodząca z innych źródeł.

* 1. Składowanie materiałów
     1. Rury kanałowe

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

* + 1. Kręgi

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych kręgów.

* + 1. Wpusty żeliwne

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o wysokości maksimum 1,5 m.

* + 1. Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

1. **SPRZĘT**
   1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

* 1. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

* przyczepa skrzyniowa
* samochód dostawczy
* koparka gąsienicowa
* żuraw samojezdny kołowy
* równiarka samojezdna
* ubijak spalinowy
* walec statyczny
* walec wibracyjny
* wibrator powierzchniowy
* zagęszczarka wibracyjna
* betoniarka
* samochodów specjalnych próżniowo-ssących do czyszczenia kanałów, studzienek, przepustów, sprężarek powietrza, wentylatorów, agregatów prądotwórczych, oraz przyrządów takich jak: wiadra kanałowe, czyszczaki talerzowe, spirale kanałowe, szufle do wyciągania osadu z osadników, łopat, taczek,

1. **TRANSPORT**
   1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

* 1. Transport materiałów

Elementy kanalizacyjne oraz materiały niezbędne do wykonania prac mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1. **WYKONANIE ROBÓT**
   1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

* 1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

Drogi technologiczne przy budowie kanalizacji deszczowej ma opracować Wykonawca tych robót.

Przed przystąpieniem do robót należy odtworzyć w terenie przebieg i posadowienie istniejącego uzbrojenia podziemnego. W przypadku niezgodności z projektem lub obowiązującymi przepisami powiadomić i zawezwać nadzór autorski.

* 1. Roboty ziemne

Wykop pod budowę kanalizacji deszczowej należy wykonać ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją projektową oraz STWIORB D-02.00.00. „Roboty ziemne"

Wykopy należy wykonać, jako wykopy otwarte obudowane.

Metody wykonania robót - wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20m.

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Roboty odpowiednio zsynchronizować z robotami drogowymi.

* 1. Przygotowanie podłoża

Podłoże należy wykonać z warstwy betonu C15/20 o grubości od 15 cm.

* 1. Roboty montażowe
     1. Kanał

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu kanałów należy przestrzegać następujących zasad:

* trasa kanału powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie między studniami rewizyjnymi,
* połączenie kanałów może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej,
* spadki kanałów powinny wynosić od min. 1 % do max. 5 % ,
  + 1. Przykanaliki

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

* trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie,
* przykanalików nie dłuższych niż 40 m można stosować średnicę 0,15 m),
* połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
* włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. ślepej) lub wpustu bocznego,
* spadki przykanalików powinny wynosić od min. 20 %o do max. 400 %o*,*
* kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,
* włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max. 90° (optymalnym 60°),
  + 1. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne, wbudowane na kanale przeznaczone do czyszczenia kanału powinny być z włazem żeliwnym w pokrywie żelbetowej.

Podstawowe wymiary:

* średnica wewnętrzna studni 1000mm;
* głębokość studni według dokumentacji projektowej;
* studnia wyposażona w stopnie;
  + 1. Regulacja studni rewizyjnych

Istniejące studnie rewizyjne należy dostosować do nowo projektowanej niwelety chodnika poprzez wykorzystanie dostępnych systemów na rynku. Regulację można wykonać również na włazach

* + 1. Studzienki ściekowe

Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:

* głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m (wyjątkowo - min. 1,50 m i max. 2,05 m),

Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, przy czym wierzch kraty powinien być usytuowany 2 cm poniżej ścieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwiązania drogowego.

* + 1. Izolacje

Kręgi betonowe i żelbetowe użyte do budowy kanalizacji powinny być zabezpieczone przed korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w “Instrukcji zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r.

Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177.

W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na duża różnorodność i bardzo duży przedział natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z Inspektorem

* + 1. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w STWIORB - min. 0,97

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

5.6. Składowiska odpadów

Wywożenie zanieczyszczeń należy dokonywać na składowiska odpadów, zlokalizowane na:

* wysypiskach publicznych (np. gminnych, miejskich),
* składowiskach własnych, urządzonych zgodnie z warunkami i decyzjami wydanymi przez właściwe władze ochrony środowiska.

Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli na czasowe krótkotrwałe składowanie zanieczyszczeń w pobliżu oczyszczonych urządzeń odwadniających, to miejsce składowania należy wybrać w taki sposób, aby spływy deszczowe nie mogły przemieszczać zanieczyszczeń z powrotem do miejsc, z których je pobrano lub wprowadzać nieczystości do wód gruntowych i powierzchniowych.

1. **KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**
   1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWIORB D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

* 1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

* uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),
* sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

* 1. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWIORB i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

* sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do l cm,
* badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
* badanie i pomiary szczelności, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa mineralnego,
* sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,
* sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
* sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
* badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
* sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
* sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.
  1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
* odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ±5 cm,
* odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0, l m,
* odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm,
* odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm,
* wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z pkt. 5,
* rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm.

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

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Warunki ogólne" pkt. 7.

* 1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

1. 1 m (metr) dla kanału i przykanalika,
2. 1 szt. (sztuk) dla wykonania i regulacji studni rewizyjnej i studzienki ściekowej
3. 1 szt. (sztuk) dla obudowy wylotów
4. **ODBIÓR ROBÓT**
   1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWIORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

* 1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót powinien być dokonany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu podanych w ST-00.00.00. "Wymagania ogólne".

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

* montażowe wykonania kanału i przykanalika oraz odwodnienia liniowego,
* wykonane studni rewizyjnych i studzienek ściekowych oraz regulacja studni,
* izolacj a elementów żelbetowych i betonowych zasypanych gruntem,
* zasypany zagęszczony wykop.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

* 1. Odbiór techniczny częściowy

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z Dokumentacją Projektową.

1. **PODSTAWA PŁATNOŚCI**
   1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWIORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 9.

* 1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m kanału obejmuje:

* oznakowanie robót,
* zakup i dostawę materiałów,
* wykonanie robót przygotowawczych,
* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
* przygotowanie podłoża i wykonanie podsypki,
* ułożenie przewodów kanalizacyjnych
* zasypanie i zagęszczenie wykopu,
* przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 m przykanalika obejmuje:

* oznakowanie robót,
* dostawę materiałów,
* wykonanie robót przygotowawczych,
* wykonanie wykopu w gruncie wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
* przygotowanie podłoża i wykonanie podsypki,
* ułożenie przewodów - przykanalików
* zasypanie i zagęszczenie wykopu,
* przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. studni rewizyjnej lub studzienki ściekowej obejmuje:

* dostawę materiałów,
* wykonanie robót przygotowawczych,
* wykonanie wykopu,
* przygotowanie podłoża i fundamentu,
* zakup i montaż studni,
* wykonanie izolacji,
* zasypanie i zagęszczenie wykopu,
* przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej
* doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego
* wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
* wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

Cena 1 szt. obudowy wylotu obejmuje:

* dostawę materiałów,
* wykonanie robót przygotowawczych,
* wykonanie wykopu,
* przygotowanie podłoża i fundamentu,
* wykonanie i rozebranie deskowań, zabetonowanie wraz z pielęgnacją betonu
* zasypanie i zagęszczenie wykopu,
* przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.
* wykonanie izolacji ,
* wszystkie inne czynności nieujęte a konieczne do wykonania w ramach niniejszej specyfikacji.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **10.1. Normy** | | |
| 1. | PN-B-14501 | Zaprawy budowlane zwykłe |
| 2. | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 3. | PN-H-74080-01 | Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania |
| 4. | PN-H-74080-04 | Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C |
| 5. | BN-86/8971-06.02 | Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe |
| 6. | BN-86/8971-08 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. |
| 7. | BN-88/6731-08 | Cement. Transport i przechowywanie |
| 8. | PN-EN 124 | Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością |
| 9. | PN-EN 197-1 | Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku |
| 10. | PN-EN 206-1 | Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność |
| 11. | PN-EN 1115 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej żywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP) |
| 12. | PN-EN 13043 | Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu |
| 13. | PN-C-96177 | Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco |
| 14. | PN-H-74101 | Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych |

PRZEPISY ZWIĄZANE

**10.**

1. Inne dokumenty

Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

13.

14.

15.

16.

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)

Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)

Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Studzienki ślepe (lipiec 1980)

Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

KB4-4.12.1.(7) KB4-4.12.1.(8)

KB4-4.12.1.(11) KB4-3.3.1.10.(1)

KB1-22.2.6.(6)

„Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r.