|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**CONSPROJEKT USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY BUDOWLANE   
mgr inż. MARIUSZ BODEREK**

ul. Dębogórska 22/p.108, 71-717 Szczecin, tel. 692 469 560, e-mail: consprojekt@wp.pl

|  |
| --- |
| **SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH** |

|  |  |
| --- | --- |
| NAZWA INWESTYCJI: | **BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO POMIĘDZY KOMORĄ A NIECKĄ FONTANNY, UMOŻLIWIAJĄCEGO WYKONYWANIE NAPRAW INSTALACJI TECHNOLOGICZNEJ FONTANNY NA PLACU ZWYCIĘSTWA W SZCZECINIE** |
| ADRES INWESTYCJI: | **Działka nr 14 obręb 1041 Szczecin** |
| INWESTOR: | **Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie**  **Ul. Ku Słońcu 125A**  **71-080 Szczecin** |
| KAT. OBIEKTU BUDOWLANEGO: | **VIII** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektant: | **mgr inż. Mariusz Boderek**  Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewid. ZAP/0138/POOK/09 i ZAP/0139/OWOK/12 |  |

**SZCZECIN, grudzień 2022 r**

|  |
| --- |
| **SPIS OPRACOWANIA:** |

[ST-00 Wymagania ogólne 3](#_Toc122005805)

[ST-01 Roboty ziemne i odtworzeniowe 9](#_Toc122005806)

[ST-02 Konstrukcje stalowe 18](#_Toc122005807)

[ST-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 23](#_Toc122005808)

[ST-04 Konstrukcja oporowa 33](#_Toc122005809)

[ST-05 Obrzeża betonowe 37](#_Toc122005810)

[ST-06 Płyty chodnikowe 41](#_Toc122005811)

[ST-07 Kanalizacja deszczowa 46](#_Toc122005812)

[ST-08 Izolacje pionowe 50](#_Toc122005813)



# ST-00 Wymagania ogólne

#### 1. Wstęp

* 1. **Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. "Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin".

* 1. **Zakres stosowania ST**

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

**1.4. Określenia podstawowe**

* + - 1. **Obiekt budowlany** - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i **urządzeniami, obiekt** małej architektury.
      2. **Budowla** - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

1. **Roboty budowlane** - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
2. **Teren budowy** - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana przez zaplecze budowy.
3. **Pozwolenie na budowę** - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.
4. **Dokumentacja budowy** - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące do realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu
5. **Dziennik budowy** - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

**Przekazanie terenu budowy.**

* Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji technicznych.

**Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.**

* W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.
* Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.
* W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
* Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

**Zabezpieczenie terenu budowy.**

* Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
* Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, w razie konieczności oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

**Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.**

* W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikał uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania

**Ochrona przeciwpożarowa.**

* Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony pożarowej.
* Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.
* Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
* Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

**Ochrona własności publicznej i prywatnej.**

* Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
* O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
* Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

**Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.**

* Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie na i z terenu robót

**Bezpieczeństwo i higiena pracy.**

* Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
* Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

**Ochrona i utrzymanie robót.**

* Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.

#### 2. Materiały

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

**Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.**

* Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru

**Wariantowe stosowanie materiałów.**

* Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
* Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

**Przechowywanie i składowanie materiałów.**

* Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru

#### 3. Sprzęt

* Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.
* Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
* Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

#### 4. O****gólne wymagania dotyczące transportu.****

* Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
* Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

#### 5. Wykonanie robót

* Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
* Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeżeli będzie wymagać tego Nadzoru poprawione przez Wykonawcę.
* Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót..

#### 6. Kontrola jakości robót

* Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
* Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel Wykonawcy.

#### 7. **Dziennik budowy**

* Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
* Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.
* Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

#### 8. Odbiór robót

**Odbiór robót zanikających.**

* Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 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 tego dokonuje Inspektor nadzoru.
* Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru

**Odbiór częściowy.**

* Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
* Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
* Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru

**Odbiór ostateczny.**

* Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.
* Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

#### 9. Przepisy związane

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. 2021 poz. 2351)
* Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych1 (Dz. U. 2019 poz. 2019)
* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)
* Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 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. 2003 nr 47 poz. 401)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2021 poz. 2264)
* Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230)
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

# ST-01 Roboty ziemne i odtworzeniowe

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót ziemnych. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* wykonanie wykopów przy fontannie
* zasypanie wykopów za konstrukcją oporową.
* odtworzenie przyległej nawierzchni z kostki brukowej

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

**1.5. Roboty tymczasowe i towarzyszące**

Do wykonania robót ziemnych niezbędne są następujące roboty towarzyszące:

* roboty pomiarowe
* oznakowanie i zabezpieczenie wykopów
* przejęcie i odprowadzenie z terenu robót wód opadowych i gruntowych,
* dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów pomocniczych, urządzeń i sprzętu budowlanego

**1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

Materiały dla wykopów nie występują.

Do wykonania obsypek i zasypywania wykopów należy użyć gruntu rodzimego.

Do odtworzenia przyległej nawierzchni należy użyć uprzednio zdemontowanej kostki brukowej granitowej.

**2.1. Podsypka i wypełnienie spoin**

Należy stosować następujące materiały:

1. na podsypkę cementowo-piaskową:

Mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego użytku klasy 32,5N spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociągowej, dla której nie określa się wymagań.

1. do wypełniania spoin:

Zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw.

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty mogą być wykonywane ręcznie i/lub mechanicznie.

Roboty ziemne można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu do tego typu prac.

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawężnikach.

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego zabezpieczającego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

**5.1 Roboty przygotowawcze**

Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją robót ziemnych obejmują między innymi:

* wyznaczenie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy realizacyjnej,
* wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną elementów geometrycznych, takich jak osie, obrysy, krawędzie,
* wyznaczenie na terenie budowy i w bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wysokościowych,
* wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robót wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiadania itp.;
* wykonywanie w czasie realizacji robót pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń i elementów zakończonych.

**5.2 Wykopy**

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów przed budową obiektu należ sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno – wysokościowy.

Wykopy o głębokości poniżej 1,5 m muszą być wykonywane jako umocnione lub z bezpiecznym pochyleniem skarp.

Wykopy o ścianach pionowych bez obudowy można wykonywać tylko w gruntach o normalnej wilgotności, gdy nie występują wody gruntowe, a teren nie jest obciążony nasypem przy krawędziach wykopu w pasie o szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. Dopuszczalne głębokości wykopów o ścianach pionowych nieumocnionych w gruntach określonych wg PN-86/B-02480 wynoszą:

* w gruntach bardzo spoistych zwartych – 2,0m,
* w gruntach pozostałych – 1,0m.

Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych:

W przypadku wystąpienia zagrażających stateczności budowli osuwisk lub przebić hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy:

* wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami gruntu przed dostępem ludzi,
* zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy pospółki lub drobnego żwiru),
* przed wznowieniem prac określić przyczyny zjawiska oraz ustalić środki zaradcze.

**5.3. Zasypki**

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów i wykonywania obsypek po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera

Warunki wykonania:

* zasypywanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim robót.
* przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych i śmieci
* zasypywanie wykopów w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

**5.4 Podłoże i koryto.**

W przypadku regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki przed przygotowaniem koryta należy wykonać roboty rozbiórkowe a zbędny materiał /gruz/ odwieźć na wysypisko/składowisko lub zutylizować.

Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał. A), które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

**5.5. Podbudowa.**

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

* grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,
* podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
* podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
* podbudowa z betonu cementowego,

lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej.

**5.6. Obramowanie nawierzchni.**

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednimi SST.

**5.7. Podsypka.**

Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.

Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków przy-krawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

**5.8. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.**

**5.8.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.**

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

**5.8.2. Warunki atmosferyczne.**

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

**5.8.3. Ułożenie nawierzchni z kostek.**

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

**5.8.4. Ubicie nawierzchni z kostek.**

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić nakostki całe.

**5.8.5. Wypełnienie spoin.**

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.2 niniejszej SST.

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału.

W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przy-krawężnikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 2.2 ). Ponadto zalecane jest wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

**5.8.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.**

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1. Wykopy.**

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

* zgodność wykonania robót z dokumentacją
* prawidłowość wytyczenia robót w terenie
* przygotowanie terenu
* wymiary wykopów
* zabezpieczenie i odwodnienie wykopów

**6.2. Zasypki.**

Sprawdzeniu podlega:

* stan wykopu przed zasypaniem
* grubość i równomierność warstw zasypki i ich stan (Stopień zagęszczenia)

**6.3. Badania przed przystąpieniem do robót brukarskich.**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2.

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

**6.4. Badania w czasie robót brukarskich.**

**6.4.1. Sprawdzenie podłoża w korycie i podbudowy**.

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie nawierzchni** | **Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa]** | | |
| **Podłoża** | **Warstwy mrozoochronnej** | **Podbudowy** |
| Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne tylko wyjątkowo wykorzystywane przez samochody dostawcze i samochody oczyszczania | - | - | 80 |
| Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, na których okazjonalnie zatrzymują się samochody ciężarowe oraz rzadko używane przez samochody ciężarowe ulice i place | 45 | 100 | 120 |
| Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem dostawczym, stale użytkowane parkingi samochodów osobowych   nielicznym udziałem samochodów ciężarowych i autobusów | 45 | 100 | 120 |
| Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciężkim ruchem dostawczym, parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz drogi przemysłowe | 45 | 120 | 150 |

Przy wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym, które charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia E2 ≥ 45 MPa oraz odpowiednim ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem.

W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym modułem odkształcenia E2.

**6.4.2. Sprawdzenie podsypki.**

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.7 niniejszej SST.

**6.4.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.**

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.8 niniejszej SST:

- położenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;

- dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.

- pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

**6.4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.**

**6.4.4.1. Równość podłużna.**

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm.

**6.4.4.2. Równość w przekroju poprzecznym.**

Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).

Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm.

**6.4.4.3. Spadki poprzeczne.**

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,3%.

**6.4.4.4. Niweleta nawierzchni.**

Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.

**6.4.4.5. Szerokość nawierzchni.**

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm

**6.4.4.6. Grubość podsypki.**

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm (bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej).

**6.4.4.7. Częstotliwość pomiarów.**

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty wymienione w specyfikacji podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Wykonawca zgłasza Inżynierowi do odbioru zakończony obszar wyprofilowanego terenu. W przypadku usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci powtórzenie robót.

#### 8. Przepisy związane

* PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar
* PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
* Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 2020 poz. 1461)
* Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
* PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
* PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
* PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
* PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
* BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
* PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.

# ST-02 Konstrukcje stalowe

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* wykonanie stropu kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

**2.1. Stal konstrukcyjna**

Do wykonywania konstrukcji stalowych może być stosowana wyłącznie stal konstrukcyjna z oznaczeniem CE potwierdzającym spełnienie warunków technicznych określonych według norm PN-EN 10025, PN-EN 1090 oraz Europejskich Aprobat Technicznych ETA. Powłoki cynkowe zanurzeniowe kształtowników muszą być zgodne z wymaganiami EN ISO 10684 lub regulacja równoważna. Gatunki stali dla poszczególnych elementów konstrukcji pierwszo i drugorzędnych przedstawione zostały w projekcie konstrukcji. Wszystkie gatunki stali użyte do wykonywania konstrukcji objętych niniejszą specyfikacją muszą być spawalne.

**2.2. Łączniki mechaniczne**

Łączniki muszą spełniać wymagania przedstawione w normie PN-EN 1090-2 lub regulacja równoważna. Odporność łączników oraz podkładek: na korozję, zabezpieczenie pożarowe musi odpowiadać wymaganiom elementów łączonych. Stal nierdzewna musi spełniać wymagania normy PN-EN 10025 oraz PN-EN 1090. Powłoki ochronne mechanicznych środków złącznych muszą spełniać wymagania odpowiednich norm wyrobów, a w przypadku ich braku odpowiadać zaleceniom producenta

**2.3. Kotwy wklejane, inne.**

Kotwy chemiczne wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej A4.

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę do transportu materiałów i urządzeń, niezbędnych przy realizacji prac związanych z transportem, montażem kanału technologicznego musi bezwzględnie spełniać wymogi odpowiednich przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów o ruchu drogowym (w przypadku maszyn samobieżnych poruszających się po drogach publicznych). Stosowane maszyny i urządzenia muszą bezwzględnie posiadać określone prawem dokumenty dopuszczające do wykonywania rodzajów pracy, do których Wykonawca zamierza je zastosować, a ich typ i rodzaj należy wyspecyfikować w planie organizacji pracy

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Przygotowanie warsztatowe elementów konstrukcji zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją warsztatową (przed rozpoczęciem produkcji należy sprawdzić rzeczywiste wymiary na placu budowy).

W ramach przygotowania warsztatowego:

* Docięcie elementów konstrukcji z hutniczych profili gorąco i zimnowalcowanych
* Przygotowanie elementów konstrukcji do montażu (wykonanie otworów dla połączeń śrubowych itp.)
* Zabezpieczenie antykorozyjne
* Dostawa elementów konstrukcji na plac budowy zgodnie z harmonogramem montażu
* Montaż konstrukcji zgodnie z harmonogramem
* Regulacje i poprawki
* Powykonawcze pomiary geodezyjne

Obowiązkiem Wykonawcy jest sprawdzenie jakości elementów w jeszcze siedzibie dostawcy, przed ich dostarczeniem na budowę celem ich zakwalifikowania do montażu.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

* Zgodność wymiarów elementu z zatwierdzoną dokumentacją warsztatową
* Zachowanie tolerancji wymiarowych we wszystkich kierunkach
* Jakość połączeń spawanych, docinanych krawędzi i widocznych powierzchni
* Elementy montażowe

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

Szczegółowe wymagania dotyczące przeprowadzenia ocen, badań i odbiorów stalowych konstrukcji budowlanych określa norma PN-B-06200:1997 lub regulacja równoważna. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrole jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

**6.1. Kontrola jakości w trakcie wytwarzania konstrukcji**

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

* wymiary i kształt dostarczonego materiału,
* właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału,
* wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy,
* prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe,
* jakość i sposób przygotowania brzegów elementów do spawania,
* jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej,
* wymiary wykonanych elementów montażowych,
* kształt wykonanych elementów montażowych,
* jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją i przeciwpożarowe, a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości powłok zabezpieczających.

**6.2. Badania jakości robót w czasie budowy**

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z normami.

W trakcie wytwarzania konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

* wymiary i kształt dostarczonego materiału
* właściwości wytrzymałościowe dostarczonego materiału
* wymiary i kształt elementów przeznaczonych do scalenia w element montażowy, prawidłowość rozmieszczenia i wielkości otworów pod śruby montażowe
* jakość połączeń spawanych w zależności od kategorii połączenia i klasy konstrukcji spawanej
* wymiary wykonanych elementów montażowych
* kształt wykonanych elementów montażowych
* jakość wykonania zabezpieczenia konstrukcji stalowej przed korozją a w szczególności sprawdzenie jakości czyszczenia mechanicznego i grubości ocynku.

W trakcie montażu konstrukcji stalowej sprawdzeniu podlega:

* osadzenie śrub kotwiących w elementach podporowych
* rozmieszczenie elementów montażowych i ich wzajemne położenie w pionie i w poziome
* połączenia montażowe w zakresie ilości, średnicy i klasy wytrzymałościowej łączników śrubowych, a w szczególności dokręcenie śrub i nakrętek.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej:

* odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,
* odbiór końcowy.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości i jakości. Odbiór końcowy konstrukcji powinien obejmować sprawdzenie i ocenę dokumentów kontroli i badań z całego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiązujących norm technicznych.

W szczególności powinny być sprawdzone:

* podpory konstrukcji,
* odchyłki geometryczne układu,
* jakość materiałów i spoin,
* stan elementów konstrukcji i powłok ochronnych,
* stan i kompletność połączeń.

W protokole odbioru sporządzonym z udziałem stron procesu budowlanego należy podać co najmniej:

* przedmiot i zakres odbioru,
* dokumentacje określająca komplet wymagań,
* dokumentacje stwierdzająca zgodność wykonania z wymaganiami,
* protokoły odbioru częściowego,
* parametry sprawdzone w obecności komisji,
* stwierdzone usterki,
* decyzje komisji.

#### 8. Przepisy związane

* PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
* PN-EN ISO 6892-1:2020-05 Metale. Próba rozciągania - Część 1: Metoda badania w temperaturze pokojowej.
* PN-EN 10278:2003 Wymiary i tolerancje wyrobów stalowych o powierzchni jasnej
* PN-EN 10020:2003 Definicja i klasyfikacja gatunków stali.
* PN-EN 10021:2009 Ogólne techniczne warunki dostaw stali i wyrobów stalowych.
* PN-EN 10027-1:2016-12 Systemy oznaczania stali - Część 1: Znaki stali.
* PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali. Część 2: System cyfrowy.
* PN-EN 10079:2009 Terminologia wyrobów stalowych.
* PN-EN 10163-1:2007 Wymagania dotyczące stanu powierzchni przy dostawie stalowych blach grubych, blach uniwersalnych i kształtowników walcowanych na gorąco. Część 1: Wymagania ogólne.
* PN-EN ISO 16120-2:2017-04 Walcówka ze stali niestopowej przeznaczona do produkcji drutu - Część 2: Wymagania dla walcówki ogólnego przeznaczenia.
* PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno.
* PN-EN ISO 18275:2018-11 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości. Klasyfikacja.
* PN-EN 1993-1-12:2008 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-12: Reguły dodatkowe rozszerzające zakres stosowania EN 1993 o gatunki stali wysokiej wytrzymałości do S 700 włącznie.
* PN-EN ISO 1461 – Ochrona przed korozją. Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe) – wymagania i badania.
* PN-EN ISO 3506-1 – Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą własności.
* PN-EN ISO 3506-1 – Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki z określonym gatunkiem stali i klasą własności

# ST-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* wykonanie nawierzchni kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykat betonowy wykonany z betonu niezbrojonego na spoiwie cementowym, stosowany jako materiał nawierzchni, który spełnia następujące warunki:

- w odległości 50 mm od każdej krawędzi, żaden przekrój poprzeczny nie powinien wykazywać wymiaru poziomego mniejszego niż 50mm;

- całkowita długość kostki podzielona przez jej grubość powinna być mniejsza lub równa cztery.

UWAGA Tych dwóch wymagań nie stosuje się do elementów uzupełniających, czyli całych elementów, lub ich części, które są stosowane do uzupełnienia i które umożliwiają uzyskanie obszaru całkowicie wybrukowanego.

Spoina – odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

**2.1. Betonowa kostka brukowa**

Do wykonania robót należy użyć brukowej kostki jednowarstwowej o grubości 8 cm ,, gat. I. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym, określa norma PN-EN 1338 w sposób przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla betonowej kostki brukowej

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Cecha | Załącznik normy PN-EN 1338 | Wymaganie | | | |
| 1. | Kształt i wymiary (każda kostka powinna spełniać wymagania\*) | | | | | |
| 1.1. | Dopuszczalne odchyłki od wymiarów nominalnych deklarowanych przez producenta | C | Długość | Szerokość | Grubość | Różnica pomiędzy dwoma pomiarami grubości tej samej kostko powinna być ≤ 3 mm |
| grubości kostki: < 100 mm | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 3 mm |  |
| ≥ 100 mm | ± 3 mm | ± 3 mm | ± 4 mm |  |
| 1.2. | Odchyłki płaskości i pofalowania (jeśli maksymalne wymiary kostki są większe od 300 mm) | C | Maksymalna wypukłość | | Maksymalna wklęsłość | |
| przy długości pomiarowej: 300 mm | 1,5 mm | | 1,0 mm | |
| 400 mm | 2,0m m | | 1,5 mm | |
| 1.3. | Grubość warstwy ścieralnej (dotyczy płyt dwuwarstwowych) | C | minimum 5 mm | | | |
| 2. | Właściwości fizyczne i mechaniczne (każda kostka powinna spełniać wymagania\*) | | | | | |
| 2.1. | Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz obciążenie niszczące | F | Wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu nie mniejsza niż 3,6 MPa, | | | |
| Obciążenie niszczące nie mniejsze niż 250N/mm | | | |
| 2.2. | Odporność na ścieranie (klasa 4 oznaczenie I normy) | G i H | Pomiar wykonany na tarczy | | | |
| szerokiej ściernej, wg zał. G normy | | Bӧhmego, wg zał. H normy | |
| ≤20 mm | | ≤ 18 000 mm3/5000 mm2 | |
| 2.3. | Odporność na poślizg/poślizgnięcie - wartość USRV | I | Wartość średnia ≥ 55 | | | |
| 3. | Odporność na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane łącznie) | | | | | |
| 3.1. | Odporność na zamrażanie/rozmnażanie z udziałem soli odladzających | D | Ubytek masy po badaniu: wartość średnia nie większa niż 1,0 kg/m2, przy czym żaden pojedynczy wynik nie przekracza1,5 kg/m2 | | | |
| 3.2. | Odporność na zamrażanie/rozmnażanie po 150 cyklach, przy rozmrażaniu w wodzie | wg PN-B-06250 | Żadna kostka nie powinna mieć wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu mniejszej niż 2,9 MPa | | | |
| 3.3. | Nasiąkliwość | E | Wartość średnia nie większa niż 5,0%, przy czymżaden pojedynczy wynik nie przekracza 5,5% | | | |
| 4. | Aspekty wizualne | | | | | |
| 4.1. | Wygląd | J | a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys (poza drobnymi przytarciami transportowymi) i odprysków,  b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach dwuwarstwowych,  c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne\* | | | |
| 4.2. | Tekstura i zabarwienie \*\*\* | J | a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze - producent powinien opisać rodzaj tekstury,  b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane z próbką producenta, zatwierdzona przez odbiorcę,  c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we właściwościach surowców i zmianach warunków twardnienia nie są uważane za istotne | | | |
| \* W przypadku kontroli zgodności przeprowadzanej przez stronę trzecią (Przypadek II) dopuszczone są wymagania jak dla kontroli produkcji.  \*\* Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawiać się na powierzchni kostek w początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania.  \*\*\* Barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element | | | | | | |

**2.2. Podsypka i wypełnienie spoin**

Należy stosować następujące materiały:

1. na podsypkę cementowo-piaskową:

Mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-B-06712, cementu powszechnego użytku klasy 32,5N spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 lub wody wodociągowej, dla której nie określa się wymagań.

1. do wypełniania spoin:

Zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania jw.

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Małe powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania odpowiedniego materiału w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Wytwarzanie podsypki z mieszanek związanych spoiwem powinno być wykonywane mechanicznie za pomocą urządzeń do tego przeznaczonych (miksery, betoniarki itp.).

Do wyrównania podsypki można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone linami na szynie lub krawężnikach.

Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z materiału elastycznego zabezpieczającego przed zniszczeniem powierzchni kostek brukowych.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

**5.1 Podłoże i koryto.**

W przypadku regulacji wysokościowej nawierzchni z kostki przed przygotowaniem koryta należy wykonać roboty rozbiórkowe a zbędny materiał /gruz/ odwieźć na wysypisko/składowisko lub zutylizować.

Podłoże pod nawierzchnię z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy. Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej przeznaczoną dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, można wykonywać bezpośrednio na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym (zawartość pyłów do 15%, SE4 ≥ 35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zał. A), które posiada odpowiednie ukształtowanie powierzchni i zagęszczenie. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Koryto powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami

**5.2. Podbudowa.**

Rodzaj podbudowy przewidzianej pod nawierzchnię z kostki brukowej powinien być zgodny z Dokumentacją Projektową.

Podbudowę, w zależności od przeznaczenia, obciążenia ruchem i warunków gruntowo-wodnych, może stanowić:

- grunt ulepszony kruszywem naturalnym, odpadami kamiennymi, żużlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,

- podbudowa z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,

- podbudowa z betonu cementowego,

lub inny rodzaj podbudowy określony w Dokumentacji Projektowej.

**5.3. Obramowanie nawierzchni.**

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować krawężniki betonowe, obrzeża betonowe lub inne typy krawężników zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz odpowiednimi SST.

**5.4. Podsypka.**

Rodzaj podsypki i jej grubość powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową. Podsypkę należy równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%

Jeżeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3 ÷ 5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt. 2.2. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ± 1cm.

Podsypkę z mieszanek związanych spoiwem zaleca się stosować w obszarze ścieków przy-krawężnikowych i wokół studzienek (tj. w miejscach wzmożonej penetracji wody) oraz w przypadku podbudowy sztywnej z mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

**5.5. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.**

**5.5.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania.**

Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową.

**5.5.2. Warunki atmosferyczne.**

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. materiałami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia.

**5.5.3. Ułożenie nawierzchni z kostek.**

Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie.

Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni. W celu zniwelowania ewentualnych różnic odcieni należy stosować zasadę jednoczesnego układania kostek z 3-4 palet. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością.

Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3mm do 5mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych (ścieków).

Do uzupełnienia przestrzeni przy krawędziach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).

**5.5.4. Ubicie nawierzchni z kostek.**

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Proces należy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.

**5.5.5. Wypełnienie spoin.**

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 2 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić drobnoziarnistym materiałem zgodnym z punktem 2.2 niniejszej SST.

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału.

W przypadku układania betonowej kostki brukowej jako cieków przy-krawężnikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca się spoinowanie kostek przy użyciu zaprawy cementowo-piaskowej w stosunku wagowym 1:4 lub innymi materiałami do szczelnego elastycznego wypełniania spoin (zgodnej z pkt. 2.2 ). Ponadto zalecane jest wypełnienie styku kostki i krawężnika szczelnym materiałem elastycznym np. masami bitumicznymi. W przypadku stosowania wypełnień sztywnych konieczne jest stosowanie odpowiednich dylatacji.

**5.5.6. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.**

Nawierzchnię można oddać do użytku bezpośrednio po jej wykonaniu. Nie należy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1.** **Badania przed przystąpieniem do robót.**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych, ewentualnie badania materiałów wykonane przez dostawców itp.),

- ewentualnie wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w punkcie 2.

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

**6.2. Badania jakości robót w czasie budowy**

Badania odbiorcze kostki brukowej oparto o normę PN-EN 1338 Załącznik B.

Rozróżnia się dwa przypadki:

* Przypadek I : Wyrób nie został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią;
* Przypadek II: Wyrób został poddany ocenie zgodności przez stronę trzecią – laboratorium

posiadające odpowiednie kompetencje.

Jeśli ma miejsce Przypadek II, badanie odbiorcze nie jest konieczne, z wyjątkiem sytuacji spornych. W przypadku wątpliwości należy badać tylko sporne właściwości. Wymagana liczba kostki brukowej powinna być pobrana z każdej partii dostawy, w wielkościach nie przekraczających podanych poniżej:

* Przypadek I : 1000 m2;
* Przypadek II: zależnie od okoliczności przypadku spornego, do 2000 m2 .

Próbki do badań powinny być reprezentatywne dla dostawy i powinny być pobrane równomiernie z całej dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczonych do pobrania z każdej partii powinna być  
zgodna z tabelą 2.

Tabela 2. Plan pobierania próbek dla badań odbiorczych.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Właściwość** | **Metoda badania** | **Przypadek I** | **Przypadek II** |
| Wygląd | Załącznik J | 8 1) | 4 (16) 1) |
| Grubość warstwy ścieralnej | C.6 2) | 8 | 4 (16) |
| Kształt i wymiary | Załącznik C | 8 1) | 4 (16) 1) |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu oraz obciążenie niszczące | Załącznik F | 8 1) | 4 (16) 1) |
| Odporność na ścieranie 4) | Załącznik G lub H | 3 | 3 |
| Odporność na poślizg/poślizgnięcie 4) | Załącznik I | 5 1) | 5 1) |
| Odporność na warunki atmosferyczne |  |  |  |
| - nasiąkliwość | Załącznik E | 3 | 3 |
| - złuszczanie powierzchniowe 4) | Załącznik D | 3 | 3 |
| - po 150 cyklach w wodzie 4) | PN-B-06250 | 8 | 8 |
| 1. Można użyć tych kostek brukowych do następnych badań. 2. Punkt C.6 stosuje się tylko do kostek brukowych z warstwą ścieralną. 3. Liczba w nawiasie odpowiada liczbie, która powinna być pobrana z partii w celu uniknięcia powtórnego pobierania próbek w przypadku, gdy według kryteriów zgodności należy zbadać dodatkowe kostki brukowe w celu dokonania oceny zgodności. 4. Badanie wymagane w przypadku wątpliwości lub sytuacji sporne | | | |

Wyniki badań powinny spełniać wymagania podane w pkt. 2.

**6.3. Badania w czasie robót.**

**6.3.1. Sprawdzenie podłoża w korycie i podbudowy**.

Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową i odpowiednimi SST. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Zalecane wartości wtórnego modułu odkształcenia E2 dla poszczególnych warstw.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przeznaczenie nawierzchni** | **Wtórny moduł odkształcenia E2 [MPa]** | | |
| **Podłoża** | **Warstwy mrozoochronnej** | **Podbudowy** |
| Chodniki, ścieżki rowerowe i ciągi pieszo-jezdne tylko wyjątkowo wykorzystywane przez samochody dostawcze i samochody oczyszczania | - | - | 80 |
| Ulice osiedlowe, parkingi samochodów osobowych, na których okazjonalnie zatrzymują się samochody ciężarowe oraz rzadko używane przez samochody ciężarowe ulice i place | 45 | 100 | 120 |
| Ulice osiedlowe, strefy ruchu pieszego z ruchem dostawczym, stale użytkowane parkingi samochodów osobowych   nielicznym udziałem samochodów ciężarowych i autobusów | 45 | 100 | 120 |
| Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszego z ciężkim ruchem dostawczym, parkingi dla samochodów ciężarowych i autobusów oraz drogi przemysłowe | 45 | 120 | 150 |

Przy wykonywaniu nawierzchni przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszego lub rowerowego, warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej może być układana bezpośrednio (bez podbudowy) na dobrze odwodnionym niewysadzinowym podłożu gruntowym, które charakteryzuje się wtórnym modułem odkształcenia E2 ≥ 45 MPa oraz odpowiednim ukształtowaniem powierzchni i zagęszczeniem.

W przypadku badania zagęszczenia podłoża gruntowego dopuszcza się wykonanie badanie lekką płytą dynamiczną po uprzednim skorelowaniu wartości modułu Evd z wtórnym modułem odkształcenia E2.

**6.3.2. Sprawdzenie podsypki.**

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości oraz wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5.4 niniejszej SST.

**6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.**

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:

* - położenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;
* - dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
* - pomierzenie szerokości spoin,
* - sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
* - sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
* - sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

**6.3.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.**

**6.3.4.1. Równość podłużna.**

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm.

**6.3.4.2. Równość w przekroju poprzecznym.**

Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).

Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm.

**6.3.4.3. Spadki poprzeczne.**

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,3%.

**6.3.4.4. Niweleta nawierzchni.**

Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.

**6.3.4.5. Szerokość nawierzchni.**

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm

**6.3.4.6. Grubość podsypki.**

Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1,0 cm (bieżąca kontrola w 10 punktach dziennej działki roboczej).

**6.3.4.7. Częstotliwość pomiarów.**

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.3.4 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Kierownika Projektu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

**7.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.**

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

* wykonanie koryta i przygotowanie podłoża,
* ewentualnie wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki pod nawierzchnię,
* ewentualnie wykonanie ławy pod krawężniki, obrzeża, ścieki.

Zasady odbioru tych robót są określone wST-00 Wymagania ogólne.

#### 8. Przepisy związane

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań
2. PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.
3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą
6. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
7. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

# ST-04 Konstrukcja oporowa

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* wykonanie konstrukcji oporowej kanału technologicznego.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

* nadproża prefabrykowane, strunobetonowe (wykonywane z betonu klasy C40/50 i zbrojone są splotami o średnicy 6,85 mm ze stali sprężającej o wytrzymałości na ściskanie równej 2060 MPa.)
* zaprawa cementowa.
* papa termozgrzewalna
* dyspersyjna masa asfaltowo – kauczukowa

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Sprzęt do osadzenia belek nadprożowych. Wykonawca przystępujący do osadzenia belek nadprożowych, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczenie

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Ścianę oporową należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz z zasadami sztuki budowlanej. W zakresie obliczeń statycznych i projektowania zgodnie z PN-B-03010. Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inspektora dotyczącą sposobu zabezpieczenia skarp na czas montażu ściany oporowej z prefabrykowanych elementów żelbetowych

**5.1. Wykopy fundamentowe**

Jeśli w dokumentacji projektowej nie określono inaczej, wykopy pod ścianę oporową mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Dopuszcza się wykonanie wykopu ręcznie do głębokości nie większej niż 2m.

Wykonanie wykopu poniżej wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne tylko do głębokości 1m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. W gruntach osuwających się należy wykonywać wykop ze skarpą zapewniającą stateczność lub stosować inne metody zabezpieczenia wykopu, zaakceptowane przez Inspektora.

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-06050.

Górna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów wykopu wynoszą:

* w planie + 10cm i - 5cm,
* rzędne dna wykopu 5cm.

Nadmiar gruntu z wykopu należy odwieźć na miejsce odkładu lub rozplantować w pobliżu miejsca budowy.

**5.2. Wykonanie warstwy podbudowy**

Pod ściany oporowe należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw w kolejności ich wykonywania:

* Chudy beton klasy C8/10. Grubość warstwy 10 cm.
* Podsypka cementowo piaskowa, zagęszczana. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia warstwy Is ≥0,90. Grubość warstwy 5 cm. (podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu).

**5.3. Wykonanie konstrukcji oporowej.**

Na wcześniej wykonanej podbudowie należy ustawić nadproże strunobetonowe na zaprawie cementowej. Kolejne warstwy naproży należy układać na poprzednich łącząc je zaprawą cementową. Ilość warstw rozpatrywać zgodnie z dokumentacją projektową

**5.3. Wykonanie izolacji pionowych.**

Konstrukcję oporową od strony gruntu należy zabezpieczyć za pomocą warstwy papy termozgrzewalnej.

Konstrukcję oporową od strony kanału technologicznego należy zabezpieczyć za pomocą 2 warstw dyspersyjnej masy hydroizolacyjnej.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1. Kontrola wykonania ściany oporowej z prefabrykowanych elementów strunobetonowych**

Przy wykonywaniu ściany należy przeprowadzić badanie w zakresie tolerancji podanej poniżej:

* Sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów prefabrykowanych przez oględziny
* Sprawdzenie grubości i wysokości ściany (dopuszczalna odchyłka zgodnie z dokumentacją przedstawioną przez producenta)
* Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ściany.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

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

#### 8. Przepisy związane

* PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
* PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z betonu
* PN-EN 1997-1 Projektowanie geotechniczne - Część 1: Zasady ogólne
* PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie
* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze
* PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
* PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa
* PN-EN 13969 - Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych -- Definicje i właściwości



# ST-05 Obrzeża betonowe

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* ułożenie obrzeży betonowych o wymiarach 8x20x100cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 3cm i ławie betonowej z oporem.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Obrzeża betonowe - betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

**2.1. Obrzeża betonowe**

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy zastosować obrzeża betonowe 8x30x100 cm z betonu C 25/30 (B30), spełniające następujące wymagania:

* − nasiąkliwość ≤ 5%,
* − odporność na zamrażanie/rozmrażanie klasa 3,
* − odporność na ścieranie - klasa 4,

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów:

* dla wysokości i szerokości ±3 mm,
* dla długości ±8 mm.

**2.2. Materiały na podsypkę**

Podsypkę należy wykonać jako cementowo-piaskową w proporcji 1:4

Wymagania:

* cement 32,5 – odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2002,
* piasek – należy stosować drobny, ostry piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 13139,
* woda – należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-EN 1008

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:

* betoniarek do przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,
* wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

**5.1. Wyznaczenie odcinków osadzenia obrzeży betonowych**

Wytyczenie sytuacyjno-wysokościowe odcinków wbudowania obrzeży należy wykonać na podstawie Dokumentacji Projektowej.

**5.2 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe**

Powyższe roboty wykonane będą ręcznie.

Dopuszczalne odchylenia w głębokości wykonanego koryta wynoszą ± 1 cm. Dopuszczalne odchylenia od projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%.

**5.3 Ustawienie obrzeży**

Wbudowanie obrzeży należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Przy wbudowywaniu obrzeży należy bezwzględnie przestrzegać wytyczonej trasy ich przebiegu oraz usytuowania wysokościowego, zgodnego z Dokumentacją Projektową.

Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową w proporcji 1:4 i grubości 3cm po zagęszczeniu.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

* uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców),
* ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

**6.2. Badania w czasie robót**

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

1. koryta pod podsypkę,
2. ustawienie betonowego obrzeża, przy dopuszczalnych odchyleniach:

− linii elementu w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

− niwelety górnej płaszczyzny elementu, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

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

#### 8. Przepisy związane

* PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne
* PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
* PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
* PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
* PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
* PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu



# ST-06 Płyty chodnikowe

#### 1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* ułożenie płyt chodnikowych fibrobetonowych 120x60x6cm na konstrukcji stalowej kanału technologicznego.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Płyty chodnikowe – prefabrykowane płyty fibrobetonowe przeznaczone do budowy chodników dla pieszych.

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

**2.1. Płyty chodnikowe**

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy zastosować płyty chodnikowe 120x60x6 cm z betonu C25/30 (B30) zbrojonego włóknem szklanym, spełniające następujące wymagania:

* − nasiąkliwość ≤ 5%,
* − odporność na zamrażanie/rozmrażanie klasa 3,
* − odporność na ścieranie - klasa 4,

Powierzchnie płyt betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie płyt betonowych powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi płyt betonowych nie powinny przekraczać wartości podanych w normie BN-80/6775-03/01.

Płyty chodnikowe przeznaczone do położenia od strony fontanny należy wyposażyć w 2 zestawy śrub oczkowych+2p+n ze stali kwasoodpornej A4.

**2.2. Materiały do wypełnienia spoin**

Wypełnienie spoin należy wykonać z kruszywa granitowego łamanego frakcji 8/16 mm.

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty wykonuje się ręcznie.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

**5.1. Podłoże.**

Zaprojektowano podłoże jako ruszt z kształtowników stalowych wg ST 02.

**5.2 Układanie płyt**

**5.2.1. Sposób układania płyt**

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady układania płyt na prostych podano w p. 5.2.2.

**5.2.2. Układanie płyt na odcinkach prostych**

Płyty prostokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone rzędami prostopadłymi do ściany fontanny. Płyty z zestawami śrub oczkowych powinny być ułożone od strony fontanny, zestawami śrub w kierunku ściany fontanny.

**5.3. Wypełnienie spoin**

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera.

Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi lub stosować zalecenia producenta materiału.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1. Badania przed przystąpieniem do robót**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

− uzyskać wymagane dokumenty dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np stwierdzenie o oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, deklarację zgodności, aprobatę techniczną, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców),

− ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

**6.2. Badania w czasie robót**

**6.2.1. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.**

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami wg pkt. 5.5 niniejszej SST:

* położenie osi w planie - we wszystkich punktach charakterystycznych;
* dopuszczalne przesuniecie od osi projektowanej do 2 cm.
* pomierzenie szerokości spoin,
* sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
* sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,
* sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

**6.2.2. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni.**

**6.2.2.1. Równość podłużna.**

Nierówności podłużne nawierzchni mierzone czterometrowa łatą co 25 m w osi i przy krawędziach oraz w punktach charakterystycznych lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczać 8 mm.

**6.2.2.2. Równość w przekroju poprzecznym.**

Równość w przekroju poprzecznym (sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i pomiarem prześwitu klinem cechowanym , przymiarem liniowym lub metodą niwelacji).

Prześwit między łatą a powierzchnią nie powinien być większy niż 8 mm.

**6.2.2.3. Spadki poprzeczne.**

Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metodą niwelacji powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją 0,3%.

**6.2.2.4. Niweleta nawierzchni.**

Rzędne wysokościowe (pomiar instrumentem pomiarowym) przy krawędziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm ; - 2 cm.

**6.2.2.5. Szerokość nawierzchni.**

Szerokość nawierzchni mierzona z częstotliwością j.w. nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm

**6.2.2.6. Częstotliwość pomiarów.**

Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt. 6.3.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót.

Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt. 6.2.2 były przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

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

#### 8. Przepisy związane

* PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
* PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy
* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
* PN-EN 197-1 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku
* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu
* BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
* PN-EN 13369 Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu
* PN-EN ISO 3506-1 – Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i śruby dwustronne z określonym gatunkiem stali i klasą własności.
* PN-EN ISO 3506-1 – Części złączne -- Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki z określonym gatunkiem stali i klasą własności



# ST-07 Kanalizacja deszczowa

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* ułożenie odwodnienia liniowego,
* ułożenie przykanalika kanalizacji deszczowej od odwodnienia liniowego do studni sieci kanalizacji deszczowej.

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych.

Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z odbiornikiem ( rowem lub kanalizacją deszczową )

Odwodnienie liniowe - korytko wraz z rusztem stalowym

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

Jako korytka odpływowe do liniowego odwodnienia będą zastosowane kanały o szerokości max. 130 mm, długości 1000mm, wykonane z tworzywa sztucznego PP. Do wyżej wymienionego systemu należy zastosować ruszty stalowe ocynkowane. Ruszty będą mocowane za pomocą mocowania śrubowego t.j. 1 śruby z nakrętką na 0,5 rusztu. Kanał powinien być zakończony rurą PVC110 . korytek odpływowych o klasie obciążenia A15. Definicja klas obciążenia wg PN-EN 1433:2005. Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych wykonane zgodnie z wyżej wymienioną normą i posiadające atest. Przed zastosowaniem wyrobu wykonawca uzyska akceptację Inżyniera i Projektanta.

Beton na ławę pod korytka C20/25. Ławę wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Rury kanalizacyjne, kielichowe PVC lite, typu ciężkiego „S” PCV110 i PVC160 łączone na kielich i uszczelkę gumową, zgodnie z PN-C-89200.

Prefabrykaty powinny być składowane w pozycji wbudowania, na podłożu utwardzonym i dobrze odwodnionym, zgodnie z zaleceniami producenta

**3. Sprzęt**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty wykonuje się ręcznie.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

**5.1. Podłoże.**

Projektowane kanały należy posadowić na niewzruszonym gruncie rodzimym odpowiednio uformowanym. Dno wykopu należy przegrabić usuwając większe frakcje gruntu i kamienie. Następnie należy wykonać podłoże z materiałów sypkich o grubości 15 cm.

**5.2 Montaż korytek.**

Należy pamiętać, że ostatecznie lica rusztów powinny znajdować się poniżej przylegającej do korytek nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Korytka należy przygotować zgodnie ze schematem montażowym producenta, zwracając uwagę na numery kolejne i strzałki wskazujące kierunek odprowadzania wody, oznaczone na bocznych ściankach korytek. Elementy ciągu odwadniającego należy układać na świeżo przygotowanej ławie, rozpoczynając od najgłębszego punktu (od elementu służącego do odprowadzenia wody z ciągu). Po ustawieniu korytek odwadniających należy uzupełnić ławę betonową z obydwu stron korytek do wymaganej wysokości betonem tej samej klasy, co użyty do wykonania ławy – ława fundamentowa wraz z bocznym uzupełnieniem powinny tworzyć monolit. Większość rusztów mocowana jest śrubami bezpośrednio do korytek lub do umieszczonych wewnątrz rozpórki. Można też stosować ruszty mocowane zatrzaskowo. Montaż elementów odwodnienia liniowego należy wykonać zgodnie z instrukcjami producenta zastosowanego systemu.

**5.3 Montaż przykanalika.**

Przy wykonywaniu przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:

* trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie
* minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20
* długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki rewizyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,
* włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem wpustu bocznego,
* spadki przykanalików powinny wynosić od min. 10 ‰ do max. 40 ‰
* kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1. Badania przed przystąpieniem do robót.**

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera:

* opis dostarczonych korytek odpływowych,
* instrukcję zabudowy korytek odpływowych,
* deklarację zgodności wykonania korytek odpływowych z Normą.

**6.2. Badania w czasie robót.**

W czasie robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego należy sprawdzać:

- wykop pod ławę,

- gotową ławę,

- ustawienie zbrojenia, zabetonowanie,

- wykonanie elementów odpływowych

**6.3. Kontrola jakości robót**

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową w zakresie:

* lokalizacji korytek w planie,
* lokalizacji korytek w przekroju poprzecznym,
* lokalizacji przykanalika planie
* wymaganych spadków podłużnych.

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

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

#### 8. Przepisy związane

* PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność
* PN-EN 1433:2005 Kanały odwadniające dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności
* PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych



# ST-08 Izolacje pionowe

#### 1. Wstęp

**1.1. Przedmiot ST**

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zadania pn. " Budowa kanału technologicznego pomiędzy komorą a niecką fontanny, umożliwiającego wykonywanie napraw instalacji technologicznej na Placu Zwycięstwa w Szczecinie, działka nr 14, obręb 1041 Szczecin ".

**1.2. Zakres stosowania ST**

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3.

**1.3. Zakres robót objętych ST**

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszelkich konstrukcji stalowych określonych w dokumentacji projektowej w czasie realizacji inwestycji. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:

* wykonanie izolacji pionowych wewnątrz kanału technologicznego

**1.4. Określenia podstawowe**

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, wytycznymi i określeniami zawartymi w ST-00 Wymagania ogólne.

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa – hydroizolacyjna masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem

**1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót**

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inżyniera.

#### 2. Materiały

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa

#### 3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano ST-00 Wymagania ogólne.

Roboty wykonuje się ręcznie.

#### 4. Transport

Ogólne wymagania dotycząc transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

#### 5. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

Izolacje przeciwwilgociowe należy nałożyć w 3 warstwach - wg instrukcji producenta i świadectw ITB.

#### 6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości podano ST-00 Wymagania ogólne.

**6.1 Wymagania ogólne**

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa.

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

* dostaw materiałów,
* badanie podłoży i podkładów,
* przygotowania podłoża,
* prawidłowości wykonania robót,
* wykonania izolacji pionowej,

**6.2 Wymagania szczegółowe**

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania.

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

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

#### 7. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne.

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

#### 8. Przepisy związane

* PN-EN 15814 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami do izolacji wodochronnej -- Definicje i wymagania.
* PN-B-24000 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.