**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów planów zadań ochronnych (zwanych Planem) dla 3 obszarów Natura 2000, o których mowa poniżej, w ramach projektu pn.: *Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000,* nr POIS.02.04.00-00-0193/16.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Kod obszaru Natura 2000** | **Nazwa obszaru  Natura 2000** | **Położenie obszaru  Natura 2000 wg województwa** | **Przybliżona powierzchnia dla której sporządzony będzie projekt Planu (ha)** |
| 1. | PLH080060 | Uroczyska Borów Zasieckich | woj. lubuskie | 4 352,48\* |
| 2. | PLH080007 | Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka | woj. lubuskie, | 841,53\*\* |
| 3. | PLC080001 | Ujście Warty | woj. lubuskie | 25 154,20\*\*\* |

\* z wyłączeniem terenu rezerwatu przyrody Żurawno

\*\* z wyłączeniem terenu woj. dolnośląskiego pokrywającego się z Przemkowskim Parkiem

Krajobrazowym

\*\*\* z wyłączeniem terenu Parku Narodowego Ujście Warty

Opis i charakterystyka obszarów:

**Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Uroczyska Borów Zasieckich PLH080060**

**Cel i przedmioty ochrony obszaru:**

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie *„właściwego stanu ochrony”* przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5 ppkt 1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

* 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi *(Corynephorus, Agrostis);*
* 3130 Brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto Nanojuncetea;
* 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (ze zbiorowiskami z *Nympheion, Potamion*);
* 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne;
* 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników *(Ranunculion fluitantis);*
* 4030 Suche wrzosowiska *(Calluno-Genistion, Pohlio Callunion, Calluno-Arctostaphylion);*
* 6230 Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe *(Nardion* - płaty bogate florystycznie);
* 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe *(Molinion);*
* 6430 Ziołorośla górskie *(Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne *(Convolvuletalia sepium);*
* 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
* 7110 Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe);
* 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea);*
* 7150 Obniżenia na podłożu torfowym z roślinnością ze związku Rhynchosporion;
* 7210 Torfowiska nakredowe *(Cladietum marisci, Caricetum buxbaumii, Schoenetum nigricantis;)*
* 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
* 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum*);
* 9190 Kwaśne dąbrowy *(Quercion robor-petraeae;)*
* 91D0 Bory i lasy bagienne *(Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum)* i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne;
* 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)* i olsy źródliskowe;
* 91F0 Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe  *(Ficario-Ulmetum).*

Gatunki zwierząt

* 1188 Kumak nizinny *(Bombina bombina);*
* 1088 Kozioróg dębosz *(Cerambyx cerdo);*
* 1355 Wydra *(Lutra lutra);*
* 1014 Poczwarówka zwężona *(Vertigo angustior);*
* 1016 Poczwarówka jajowata *(Vertigo moulinsiana).*

**Obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Buczyna Szprotawsko-Piotrowicka PLH080007**

**Cel i przedmioty ochrony obszaru:**

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie *„właściwego stanu ochrony”* przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5.1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

* 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe *(Molinion);*
* 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z *Scheuchzerio-Caricetea);*
* 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk;
* 9110 Kwaśne buczyny *(Luzulo-Fagetum);*
* 9130 Żyzne buczyny *(Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion);*
* 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum*);
* 9190 Kwaśne dąbrowy *(Quercion robor-petraeae;)*
* 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)* i olsy źródliskowe.

Gatunki zwierząt

* 1352 Wilk *(Canis lapus);*
* 1083 Jelonek rogacz *(Lucanus cervus);*

**Obszar specjalnej ochrony ptaków oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Ujście Warty PLC080001**

**Cel i przedmioty ochrony obszaru:**

Celem ochrony obszaru jest trwałe utrzymanie lub osiągnięcie *„właściwego stanu ochrony”* przedmiotów jego ochrony. Natomiast za przedmioty ochrony obszaru, należy przyjąć niżej wymienione siedliska przyrodnicze oraz gatunki zwierząt wraz z ich siedliskami. Ponadto, Wykonawca przy ustalaniu przedmiotów ochrony objętych Planem, obowiązany jest postępować zgodnie z treścią pkt. 5 ppkt 1, niniejszego dokumentu.

Przedmioty ochrony obszaru:

Typy siedlisk przyrodniczych

* 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne (ze zbiorowiskami z *Nympheion, Potamion*);
* 3270 Zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i Bidention p.p.
* 6120 Ciepłolubne śródlądowe murawy napiaskowe*;*
* 6210 Murawy kserotermiczne *(Festuco-Brometea* i ciepłolubne murawy z *Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)*
* 6430 Ziołorośla górskie *(Adenostylion alliariae*) i ziołorośla nadrzeczne *(Convolvuletalia sepium);*
* 6440 Łąki selernicowe *(Cnidion dubii)*;
* 6510 Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris);
* 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny *(Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum*);
* 91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe *(Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae)* i olsy źródliskowe;

Gatunki zwierząt

* A294 Wodniczka *(Acrocephalus paludicola);*
* A056 Płaskonos zwyczajny *(Anas clypeata)* pop.lęgowaorazprzelotna*;*
* A052 Cyraneczka zwyczajna *(Anas crecca);*
* A050 Świstun zwyczajny *(Anas penelope);*
* A053 Krzyżówka *(Anas platyrhynchos*) pop. lęgowa,przelotna oraz zimująca;
* A055 Cyranka zwyczajna *(Anas querquedula);*
* A051 Krakwa *(Anas strepera);*
* A041 Gęś białoczelna *(Anser albifrons)* pop.przelotna oraz zimująca*;*
* A043 Gęś gęgawa *(Anser anser)* pop. lęgowa oraz przelotna*;*
* A039 Gęś zbożowa *(Anser fabalis);*
* 1130 Boleń pospolity *(Aspius aspius);*
* A059 Głowienka zwyczajna *(Anthya ferina)* pop. lęgowa oraz przelotna *;*
* A061 Czernica *(Anthya fuligula)* pop. lęgowa oraz przelotna;
* 1308 Mopek zachodni *(Barbastella barbastellus)* pop. osiadła oraz zimująca*;*
* 1337 Bóbr europejski *(Castor fiber);*
* 1088 Kozioróg dębosz *(Cerambyx cerdo)*;
* A196 Rybitwa białowąsa *(Chlidonias hybridus*);
* A198 Rybitwa białoskrzydła *(Chlidonias leukopterus);*
* A197 Rybitwa czarna *(Chlidonias niger);*
* 1149 Koza pospolita *(Cobitis taenia);*
* A122 Derkacz zwyczajny *(Crex crex);*
* A038 Łabędź krzykliwy *(Cygnus cygus)* pop.przelotna oraz zimująca*;*
* A027 Czapla biała *(Egretta alba)* pop.lęgowa orazprzelotna*;*
* A125 Łyska zwyczajna *(Fulica astra)* pop.lęgowa orazprzelotna*;*
* A153 Bekas kszyk *(Gallinago gallinago);*
* A127 Żuraw zwyczajny *(Grus grus);*
* A075 Bielik *(Haliaeetus albicilla)* pop.lęgowa oraz zimująca*;*
* A177 Mewa mała *(Larus minutus);*
* A179 Mewa śmieszka *(Larus ridibundus);*
* 1355 Wydra *(Lutra lutra);*
* A073 Kania czarna *(Milvus migrans);*
* 1145 Piskorz *(Misgurnus fossilis);*
* 1324 Nocek duży *(Myotis myotis);*
* A160 Kulik wielki *(Numenius arquata);*
* A023 Ślepowron zwyczajny *(Nycticorax nycticorax);*
* 6966 Pachnica dębowa *(Osmoderma eremita);*
* A151 Batalion *(Philomachus pugnax);*
* A119 Kropiatka *(Porzana porzana);*
* 5339 Różanka *(Rhodeus amarus);*
* 6144 Kiełb białopłetwy *(Romanogobio albipinnatus);*
* A195 Rybitwa białoczelna *(Sterna albifrons);*
* A193 Rybitwa rzeczna *(Sterna hirundo);*
* A307 Jarzębatka *(Sylvia nisoria);*
* A048 Ohar *(Tadorna tadorna);*
* A0162 Krwawoodziób *(Tringa totanus).*

**PODSTAWA SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI DO PLANU ZADAŃ OCHRONNYCH**

1. Plan należy sporządzić na podstawie:
2. art. 28 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz.1098);
3. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186);
4. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie   
   w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U.   
   z 2012 r. poz. 506);
5. rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2017 r. poz. 2310);

Ponadto, przy sporządzaniu Planu, Wykonawca obowiązany jest korzystać i opierać się na:

1. aktualnym Standardowym Formularzu Danych obszaru, dostępnym na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: <http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles>;
2. szablonie dokumentacji – stanowiącym **załącznik nr 10** do SWZ;
3. dokumentacji Planu Ochrony dla obszaru Natura 2000 Ujście Warty PLC080001
4. wynikach przeprowadzonych badań i inwentaryzacji oraz materiałów zgromadzonych podczas pracy nad Planem;
5. zgromadzonych danych i informacji uzyskanych w trakcie prac nad Planem   
   w ramach utworzonego Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW);
6. wytycznych GDOŚ z dnia 22.12.2012 r. dotyczących opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, dostępnych na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: <http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3>;
7. podręcznikach metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach monitoringu przyrodniczego Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektora Ochrony Środowiska [www.gios.gov.pl](http://www.gios.gov.pl) oraz wskaźników oceny stanu ochrony siedlisk i gatunków dostępnych także na ww. stronie internetowej;
8. Instrukcji wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000.GDOŚ. Wersja 2012.1, dostępnej na portalu internetowym GDOŚ pod adresem: <http://natura2000.gdos.gov.pl/strona/nowy-element-3>.

3. W przypadku zmiany aktów prawnych oraz dokumentów, o których mowa w pkt 2 w trakcie realizacji umowy Wykonawca uwzględni te zmiany w wersji ostatecznej Planu.

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC**

4. Proces planistyczny prowadzący do sporządzania Planu składa się z następujących etapów:

Etap I: Wstępny;

Etap II: Opracowanie dokumentacji Planu;

Etap III: Opiniowanie i weryfikacja Planu.

5. **Etap I – wstępny,** ma na celu przygotowanie do uruchomienia prac nad Planem,   
w tym utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy i obejmuje następujący zakres prac koniecznych:

* Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem;
* Ustalenie harmonogramu prac terenowych;
* Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

5.1) Ustalenie przedmiotów ochrony objętych Planem:

Wykonawca ustali przedmioty ochrony obszaru objęte Planem, przyjmując, że wszystkie siedliska przyrodnicze oraz gatunki ujęte w Standardowym Formularzu Danych (SDF) (dostępnym na portalu internetowym GDOŚ - <http://natura2000.gdos.gov.pl/datafiles>), z ogólną oceną A, B lub C - są objęte Planem.

5.2) Ustalenie harmonogramu prac terenowych:

Wykonawca w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy przedłoży Zamawiającemu harmonogram badań terenowych zawierający w szczególności:

- liczbę kontroli terenowych planowanych do wykonania w ramach zamówienia – ogólnie;

- przybliżone daty kontroli (dekada miesiąca);

- liczbę kontroli terenowych z rozbiciem na poszczególne przedmioty ochrony

Każdorazowo o terminie prowadzenia badań terenowych Wykonawca poinformuje Zamawiającego z 7 dniowym wyprzedzeniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udziału w prowadzonych przez Wykonawcę badaniach terenowych.

5.3) Utworzenie Zespołu Lokalnej Współpracy:

1. Zespół Lokalnej Współpracy tworzą przedstawiciele kluczowych grup interesu   
   tj. zainteresowane osoby i podmioty, których Plan bezpośrednio lub pośrednio dotyczy lub którzy mają wpływ na sposób realizacji ustaleń Planu.
2. Zamawiający organizuje spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy oraz pełni funkcje moderatora spotkań.
3. Zespół Lokalnej Współpracy bierze udział w opracowaniu i skompletowaniu dokumentacji podczas cyklu spotkań dyskusyjnych zorganizowanych przez Zamawiającego.
4. Struktura i wielkość Zespołu Lokalnej Współpracy zależy do specyfiki danego obszaru Natura 2000, jednakże ze względu na efektywność pracy jego skład nie powinien przekraczać liczby 30 osób. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany składu ZLW w trakcie pracy nad Planem stosownie do zidentyfikowanych potrzeb; zmiana składu ZLW dokonywana jest przez Zamawiającego.
5. Udział w pracach Zespołu Lokalnej Współpracy jest dobrowolny; uczestnicy pokrywają koszty swojego przyjazdu na spotkania dyskusyjne, a wkład do Planu - opracowują w ramach swojej działalności.
6. Dla każdego obszaru natura 2000 przeprowadzone zostaną po **2 spotkania warsztatowe.**

6. **Etap II** **-** **Opracowanie Planu** ma na celu wdrożenie procesu planistycznego podzielonego na trzy moduły, które obejmują następujący zakres prac koniecznych:

**Moduł A**

a) wykonanie opisu granic obszaru Natura 2000;

b) zgromadzenie informacji oraz danych o obszarze i przedmiotach ochrony;

c) weryfikacja i uzupełnienie zgromadzonej informacji;

**Moduł B**

1. ocenę stanu ochrony przedmiotów ochrony;
2. identyfikację i analizę zagrożeń;
3. ustalenie celów działań ochronnych;

**Moduł C**

a) ustalenie działań ochronnych;

b) ustalenie i opracowanie wskazań zmian do dokumentów planistycznych jednostek samorządu terytorialnego;

c) opracowaniedokumentacji Planu;

d) aktualizacja SDF obszaru oraz opracowanie propozycji korekty jego granic.

7. **Etap III - Opiniowanie i weryfikacja Planu**

7.1 Wykonawca prezentuje wyniki badań oraz ich analizę, w tym w szczególności informacje dotyczące zmian przedmiotów ochrony obszaru, stanu ich ochrony, zidentyfikowanych zagrożeń, celów działań ochronnych oraz działań ochronnych.

7.2. Wykonawca ma obowiązek ustosunkowywania się do uwag i wniosków zgłaszanych w trakcie spotkań Zespołu Lokalnej Współpracy, opisując sposób rozważenia uwag i wniosków w dokumentacji Planu, po konsultacji z Zamawiającym.

**8. ORGANIZACJA CYKLU WARSZTATÓW LOKALNYCH – ZESPOŁU LOKALNEJ WSPÓŁPRACY (ZLW)**

Zamawiający – odpowiada za organizację warsztatów lokalnych, w zakresie miejsca spotkania lub przygotowania platformy do zdalnej komunikacji, a także odpowiada za powiadomienie uczestników i moderacje spotkania oraz sporządza listę obecności.

Wykonawca – odpowiada za merytoryczne przeprowadzenie spotkań (prezentacja wyników prac nad Planem). Prowadzi merytoryczne dyskusje nad ustaleniami o których mowa w pkt 6 moduł B i C.

**9. ORGANIZACJA I ZAKRES PRAC TERENOWYCH**

Wykonawca obowiązany jest do **wykonania pełnej inwentaryzacji** (tj. pełnego przeprowadzenia badań terenowych) przedmiotów ochrony, w części obszaru objętej Planem.

Wykonawca będzie przestrzegał założeń ogólnej metodyki prac terenowych mających na celu uzupełnienie wiedzy o występowaniu siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz stanu ich ochrony, zgodnie z obowiązującymi standardami metodycznymi obowiązującymi w nauce oraz podręcznikach GIOŚ, a w zakresie oceny stanu ochrony, zgodnie z metodyką określoną w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17.02.2010 r. w sprawie sporządzenia projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000.

Wyniki inwentaryzacji przyrodniczych, a także wszelkie inne dane o charakterze przestrzennym, będące efektem prac nad Planem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie dokumentacji, dodatkowych do niej załączników oraz w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych   
w systemach informacji przestrzennej (GIS) oraz cyfrowych map tematycznych i ich wydruków.

Wszelkie dane, dla których Zamawiający wymaga przedstawienia w formie cyfrowych warstw informacyjnych (tzw. „shp”), muszą spełniać następujące wymogi wektorowych danych przestrzennych zgodnie z aktualną wersją „Standardu Danych GIS w ochronie przyrody”.

**10. TERMIN RALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ PRODUKT KOŃCOWY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Termin odbioru przedmiotu zamówienia: 30.09.2022 roku**

Plan składa się z:

* 1. . Dokumentacji do planu zadań ochronnych zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ, dodatkowo zawierającymi karty obserwacji siedlisk i gatunków na stanowisku.
  2. . Danych przestrzennych GIS:

a) warstwa wektorowa przedstawiająca rozmieszczenie przedmiotu ochrony obszaru, o którym mowa w punkcie 1, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa w pkt 9.

b) warstwa wektorowa przedstawiająca lokalizację punktów, transektów oraz powierzchni badawczych, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa w pkt 9.

c) warstwa wektorowa przedstawiająca stanowiska innych siedlisk przyrodniczych lub stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt, stwierdzonych przy okazji prowadzonych badań terenowych, sporządzona zgodnie ze standardem o którym mowa w pkt 9.

d) ślady GPS przedstawiające przebieg każdej przeprowadzonej kontroli terenowej   
na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia;

* 1. Projektu zaktualizowanego Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000 oraz ewentualnego projektu zmiany jego granic (w formie danych GIS) wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian;

Wykonawca, dla każdego obszaru Natura 2000, wykona Plan w formie pisemnej, w formacie DOC (2 egzemplarze) – w wydruku kolorowym, a także w formie elektronicznej na płycie CD-R lub DVD w liczbie 4 szt. płyt, zawierających całość dokumentacji do planu zadań ochronnych. Na każdej płycie dokumenty tekstowe należy zapisać w formacie DOC i PDF. Niezbędną dokumentację kartograficzną i fotograficzną, należy zapisać w formacie JPG lub PDF. Natomiast dane o charakterze przestrzennym, należy zapisać w formie cyfrowych warstw wektorowych używanych w systemach informacji przestrzennej (GIS), zgodnie wymogami określonymi w pkt 9.

Dokumenty końcowe wynikające z pracy nad Planem, należy bezwzględnie oznakować logotypami: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, GDOŚ, RDOŚ Gorzów Wlkp., Unii Europejskiej, udostępnionymi przez Zamawiającego wraz z podaniem nr i nazwy projektu.

**Odbiór** egzemplarzy drukowanych oraz egzemplarzy w wersji elektronicznej na nośniku   
CD lub DVD stanowiących przedmiot zamówienia **nastąpi w siedzibie Zamawiającego.**

Podstawą rozliczenia całości zamówienia, będzie przyjęcie protokółem zdawczo-odbiorczym kompletnego opracowania Planu.