**ST.8.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ZABEZPIECZEŃ**

**TECHNICZNYCH – SSP, KD i CCTV**

**1. WSTĘP**

**1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ**

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania instalacji teletechnicznych dla opracowania:

**Przebudowa pomieszczeń na parterze budynku szpitala na potrzeby centralnej diagnostyki obrazowej**

**1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST**

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych należy odczytywać i rozumieć w

odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 1.1.

**1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST**

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z

punktem 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót::

- wykonanie instalacji kablowej,

- podłączenie urządzeń,

- oprogramowanie systemów,

- uruchomienie systemów.

**1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE**

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami oraz z definicjami podanymi w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

**1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST.

Zastosowanie w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu

doprecyzowanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych pod warunkiem, że zaproponowany materiał (i

urządzenia) będą posiadały parametry nie gorsze niż te, które są przedstawione w dokumentacji technicznej. W

przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla

materiałów (i urządzeń).

**1.5 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY**

Projekt zagospodarowania placu budowy na czas prowadzenia prac rozbiórkowych należy przedstawić przed

rozpoczęciem tych prac

Na projekcie zaznaczyć:

• strefy bezpieczeństwa

• miejsce składowania materiałów rozbiórkowych

Wielkość miejsc składowania należy dostosować do rzeczywistej ilości składowanego materiału.

**1.6. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:**

• Obowiązkiem kierownika budowy jest zabezpieczenie terenu budowy w takim stopniu, aby uniknąć

wszelkich zagrożeń, tak dla osób pracujących bezpośrednio na budowie, jak i użytkowników obiektów

oraz osób postronnych. Dotyczy to również użytkowników sąsiednich budynków.

• Kierownik budowy jest obowiązany, sporządzić lub zapewnić wykonanie, przed rozpoczęciem budowy, planu

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia

robót instalatorskich (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia), biorąc pod uwagę informacje zawarte w projekcie.

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas robót rozbiórkowych to upadek człowieka z wysokości,

upadek narzędzi i materiałów.

• Obowiązkiem kierownika budowy jest sporządzenie szczegółowego zakresu prac, kolejności i technologii

wykonania robót, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i higienę wykonywanych robót, uwzględniając

informacje podane w powyższym projekcie. Zakres robót został podany w opisie technicznym.

• Całość prac należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki

budowlanej, zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” wraz

z zachowaniem zasad BHP.

**2. MATERIAŁY**

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST nr 0.0 - „Wymagania ogólne”.

**2.1. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE**

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z

jakiegokolwiek źródła. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały,

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i niezapłaceniem za nie.

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź

złożone w miejscu wskazanym przez Inspektor nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie

przewartościowany przez Inspektor nadzoru.

**2.2. MATERIAŁY SZCZEGÓŁOWE DO WYKONANIA INSTALACJI**

Zgodnie z dokumentacją projektową PW.8.

Ilości: pkt 2.11, pkt 3.10, pkt 4.7 i pkt 5.8.

Parametry techniczne: pkt 2.5, pkt 3.5, pkt 4.3 i pkt 5.3.

**2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW**

Elementy systemu należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych i wolnych od szkodliwych oparów i

gazów.

**2.4. DEKLARACJE ZGODNOŚCI**

Wykonawca jest zobowiązany do posiadania i do udostępniania świadectw jakości podstawowych materiałów takich, jak: aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności.

**3. SPRZĘT**

**3.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU**

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót,

zaakceptowanym przez Inspektor nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektor nadzoru.

**4. TRANSPORT**

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie pojazdem dostawczym do 0,9 t.

Przy transporcie samochodowym materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym

przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

Podczas transportu produkty powinny być umieszczone tak, aby nie przesuwały się i nie były uderzane przez inny

ładunek. Opakowania nie powinny być zrzucane lub gwałtownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokości. Zaleca

się transport w opakowaniach fabrycznych.

**5. WYKONANIE ROBÓT**

**5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.

**5.2. SZCZEGÓŁOWE ZASADY WYKONANIA ROBÓT**

5.2.1 Montaż okablowania

a) Trasowanie

Trasowanie ciągów instalacji należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta , prosta i dostępna do prawidłowej

konserwacji, przeglądów i remontów. Wskazane jest aby trasy przebiegały w liniach poziomych i pionowych.

Przy trasowaniu ciągów instalacji teletechnicznych należy dążyć do jak najmniejszej liczby skrzyżowań i zbliżeń

z ciągami instalacji elektroenergetycznych i innymi instalacjami, jak siecią wodociągową i kanalizacyjna,

centralnego ogrzewania, kanałami wentylacyjnymi itp.

Skrzyżowania z innymi instalacjami powinny powinny przebiegać pod kątem prostym.

b) Wykucie otworów

Przed przystąpienie do kucia należy wyznaczyć dokładnie miejsce kucia.

Dopuszcza się używania narzędzi mechanicznych przy wykuwaniu otworów, należy przy tym pamiętać o

zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia należy prowadzić tak by nie powodowały one niepotrzebnych zniszczeń w danym

pomieszczeniu.

Jeśli zachodzi taka konieczność to w „czystych” pomieszczeniach należy zabezpieczyć folia malarską wszystkie

miejsca mogące się zniszczyć przy powyższych robotach.

c) Przejścia przez ściany i stropy

Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania:

- wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed

uszkodzeniami.

- przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,

- w przypadku ścian i stropów oddzielenia pożarowego dodatkowo przejścia uszczelnić masami o odporności

ogniowej

d) Montaż puszek instalacyjnych.

- wyciąć otwór w ścianie

- umieścić puszkę w otworze

- włożyć zaczepy i dociągnąć śruby

e) Instalację okablowania należy wykonać na korytkach kablowych, a tam gdzie ich nie ma w tynku lub w przestrzeniach miedzysufitowych w rurach PCV

– przy przechodzeniu przez strefy pożarowe przepusty należy zabezpieczyć w sposób dający nie gorsze

wyniki niż materiały oddzieleń danych stref

f) Układanie i mocowanie przewodów

- w korytkach kablowych przewody należy układać bez ich mocowania;

- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń;

g) Przygotowanie końców i łączenie przewodów

- łączenie przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach.

- przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia;

- do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk

ten jest przystosowany;

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie;

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych;

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linki) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi

tulejkami.

h) Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób

montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,

- pomiary impedancji pętli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemień.

5.2.2 Montaż urządzeń

a) Przyłączanie odbiorników

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo

połączenie musi być wykonane w sposób pewny, pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz

zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku, korozją itp. Połączenia mogą być wykonywane jako sztywne lub

elastyczne w zależności od konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przyłączenia sztywne należy

wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i

kablami.

Połączenia elastyczne stosuje się gdy odbiorniki narażone są na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane

są do przesunięć lub przemieszczeń. Połączenia te należy wykonać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

b) Montaż urządzeń

Urządzenia w szafie RACK należy zamontować tak, aby nie były narażona na uszkodzenia mechaniczne,

bezpośrednie działanie promieni słonecznych i zakłócenia elektromagnetyczne. Przed montażem należy

szczegółowo zaznajomić się z DTR urządzeń montowanych w szafie, instrukcją obsługi, instrukcją serwisową, instrukcją

uruchomienia i konserwacji.

Kamery kopułkowe należy zamocować w sposób trwały do sufitu zgodnie z DTR i za pomocą dedykowanych aksesoriów.

Czujki punktowe wszystkich typów wraz z gniazdem należy zamocować w sposób trwały do sufitu zgodnie z

DTR.

Zasilacze należy mocować w sposób trwały uniemożliwiający dostęp osób trzecich, na ścianie zgodnie z dokumentacją projektową i DTR w wydzielonych pomieszczeniach.

Ręczne ostrzegacze pożarowe mocować na wysokości 1,5 m zgodnie z DTR w miejscach przewidzianych w

dokumentacji projektowej. Elementy sterujące i monitorujące zainstalować zgodnie z dokumentacją projektową i

DTR. Sygnalizatory mocować w sposób trwały do ścian budynku.

c) Po montażu i połączeniu i zaprogramowaniu systemu należy go uruchomić i poprowadzić próby działania.

5.2.3 Zasilanie systemów

Zasilanie w energię elektryczną winno być wykonane zgodnie z odnośną Dokumentacją Projektową i

obowiązującymi normami elektrycznymi.

**6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT**

**6.1. OGÓLNE ZASADY KONTROLI**

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

**6.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO BADAŃ**

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach :

- przed zamurowaniem przejść przewodów,

- po zakończeniu układania przewodów w korytach

- po ukończeniu montażu urządzeń,

- po oprogramowaniu systemu,

- w okresie gwarancyjnym.

**6.3. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW**

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji Projektowej i specyfikacji

Technicznej.

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty i świadectwa

gwarancyjne.

Jeśli istnieją wątpliwości dotyczące ich przydatności lub jakości, materiały takie należy poddać ponownemu badaniu.

Sprawdzić zgodność zastosowanych materiałów z dokumentacją projektową.

**6.4. W ZAKRESIE ROBÓT INSTALACJI OKABLOWANIA**

Zgodność przebiegów kablowych z dokumentacją projektową. Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione z

Inspektorem nadzoru.

**7. OBMIAR ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

Jednostkami obmiaru są:

• przewody –1 mb

• urządzenia – 1 szt.

**8. ODBIÓR ROBÓT**

**8.1. USTALENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE ODBIORU ROBÓT**

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 0.0 „Wymagania ogólne”.

**8.2. ODBIÓR MIĘDZYOPERACYJNY ROBÓT POPRZEDZAJĄCYCH WYKONANIE INSTALACJI**

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np.

ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji.

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie wtedy, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez

innych pracowników.

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót:

a) Ułożenie tras kablowych

b) Montaż urządzeń

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz

potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie

identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania

instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po

wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.

**8.3. ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY INSTALACJI**

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji elektrycznej, do

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: ułożenia instalacji pod tynkiem.

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez

oceny prawidłowości pracy instalacji.

W ramach odbioru częściowego należy:

a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz

z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami a w przypadku odstępstw,

sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót,

zgodność wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W

protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji,

które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań

odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac

naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.

**8.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY INSTALACJI**

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków:

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;

c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność

eksploatacji instalacji i urządzeń

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami

dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i

przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

f) protokoły odbiorów technicznych częściowych

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych

h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym:

- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów

- instrukcję obsługi instalacji

W ramach odbioru końcowego należy:

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w

dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw

c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych

d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych

e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

g) Opracować i dostarczyć użytkownikowi schematu organizacyjno-funkcjonalnego systemu (w tym m.in.

automatyczna informacja o zaniku zasilania zasadniczego zainstalowanych urządzeń

h) Dostarczenia odpowiednich kopii certyfikatów i dopuszczeń odpowiednich urządzeń

i) Dostarczenia protokołów pomiarów elektrycznych instalacji, tj. rezystancji i ciągłości izolacji dla każdej linii

sygnałowej i dozorowej

j) Dostarczenia protokołu badania skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej

k) Przeszkolenia (i sporządzenia oraz dostarczenie stosownego protokołu) użytkowników systemu t.j.

administratora systemu, gospodarzy stref, oraz zainteresowanych użytkowników

l) Opracowanie i dostarczenie instrukcji obsługi systemu dla administratora systemu, służby ochrony,

gospodarzy stref, i użytkowników

m) Sporządzenie konfiguracji systemów w formie wydruku i na nośniku magnetycznym dla dyspozycji

administratora systemu.

n) Opracowanie i dostarczenie warunków gwarancyjnych systemów

o) Dostarczenie książki eksploatacji

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem każdej z instalacji do użytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru

protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego

stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto

stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją,

uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami.

**9. PODSTAWY PŁATNOŚCI**

Według ST 0.0.

**10. PRZEPISY ZWIĄZANE**

Zgodnie z dokumentacją projektową PW.6. pkt 6.