Załącznik nr 1 do SWZ

# **SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na **wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby powiększenia obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027.**

Zamówienie realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych”.

1. **TERMIN REALIZACJI**

Prace przewidziane do wykonania w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać i sprawozdać w terminie od dnia podpisania umowy do 18 października 2024 r.

1. **LOKALIZACJA**

Prace terenowe odbywać się będą w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027, na areale, który został w ostatnim czasie dołączony do obszaru Ostoi. Zadanie będzie polegać na pełnej inwentaryzacji obszaru położonego na działkach ewidencyjnych o nr: 420/1, 518, 416/1, 517, 415/3, 415/4, 415/1, 413 (część), 414/1, 414/2, 396, 395, 397/2, 394/2, 394/1, 389 (część), 397/1 (część), 393, 126 (część), 110/2 (część), 388/1, 387, 375/2, 375/1, 386, 388/2, 390, 500/7 (część), 392/6, 392/4, 392/3, 392/8, 392/7, 109/2, 108/1, 108/2 (część), 109/3, 252/1, 252/4 (część), 392/5, 128/2 (część), 128/7 (część), 1238/3 (część), 1238/4 – obręb Czarnorzeki i obręb Korczyna, gmina Korczyna, powiat krośnieński, województwo podkarpackie; powierzchnia ok. 76,18 ha. Dokładny obszar badań stanowi załącznik 10 do SWZ - Mapy.

1. **OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO**

Dla obszaru Natura 2000 PLH180027 Ostoja Czarnorzecka procedowano od 2020 r. zmianę granic obszaru, polegającą na powiększeniu o siedlisko o kodzie 8310 tj. jaskinie nieudostępnione do zwiedzania, stanowiące miejsca hibernacji nietoperzy. Działania te wynikły z powtórnego Seminarium Biogeograficznego z udziałem Komisji Europejskiej (Warszawa, marzec 2010 r.), gdzie wskazano na potrzebę powiększenia obszaru dla tego typu siedliska w regionie kontynentalnym. Dotychczas znane naturalne jaskinie pozostawały w zdecydowanej większości poza ustanowionymi granicami obszaru. Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (Dz. U. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14), zatwierdzono wnioskowane powiększenie dla obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka. Wobec tego zaistniała konieczność uzupełnienia stanu wiedzy o przedmiotach ochrony występujących na dołączonym obszarze, na podstawie której, wraz z opracowaną wcześniej dokumentacją pzo, planowane jest ustanowienie pzo dla obszaru Ostoi Czarnorzeckiej. Zamierzeniem prac jest również kontrolna doniesień o występowaniu widłozębu zielonego *Dicranum viride* na obszarze powiększenia, gatunku wymienionego w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. U. UE. L 206 z 22.07.1992, str. 7 z późn. zm. ) zwana dalej „Dyrektywą Siedliskową”.

1. **PODSTAWA OPRACOWANIA**

1. Przedmiotowe zamówienie należy wykonać na podstawie:

1. wyników badań i dostępnych opracowań wykonanych dla wskazanego obszaru,
2. wyników prac terenowych zrealizowanych przez Wykonawcę,
3. wiedzy ekspertów,
4. podręczników metodycznych siedlisk i gatunków opracowanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (<http://www.gios.gov.pl>),
5. poradników ochrony siedlisk i gatunków opublikowanych w ramach realizacji projektu Phare PL0105.02, dostępnych na stronie internetowej: <http://natura2000.gdos.gov.pl/wytyczne-i-poradniki>;
6. ogólnodostępnych źródeł danych oraz narzędzi m.in. wykorzystanie usług WMS,WMTS publikowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w celu jak najdokładniejszego odzwierciedlenia stanu rzeczywistego obszaru (np. obrysu siedliska przyrodniczego, konturu koryta rzecznego, zasięgu występowania gatunku);
7. wytycznych Zamawiającego przedstawionych w części VII opisu przedmiotu zamówienia.

2. Materiały dotyczące rezerwatu przyrody „Prządki im. prof. Henryka Świdzińskiego” są dostępne w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

3. Materiały wskazane w ust. 2 zostaną przekazane na życzenie Wykonawcy do 14 dni od daty podpisania umowy.

1. **HARMONOGRAM PRZEKAZANIA PRZEDMIOTU UMOWY (KOMPLETU DOKUMENTACJI)**
	1. Wykonawca w ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy przekaże Zamawiającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej harmonogram prac nad inwentaryzacją wraz z metodyką. W harmonogramie prac Wykonawca przedstawi terminy wykonania prac w terenie, dostosowując je w sposób optymalny do zakresu danego działania. Metodyki inwentaryzacji poszczególnych elementów przyrodniczych zostaną szczegółowo opisane.
	2. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokona akceptacji lub wniesie uwagi do przedstawionego harmonogramu prac oraz metodyki.
	3. Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych uwzględni uwagi Zamawiającego i ponownie prześle harmonogram i metodyki.
	4. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych dokona akceptacji poprawionego harmonogramu wraz z metodyką lub stwierdzi, iż przekazane wcześniej uwagi nie zostały poprawione przez Wykonawcę. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, iż przekazane przez niego uwagi nie zostały poprawione przekazuje uwagi kolejny raz, a Wykonawca uwzględnia je
	z zastrzeżeniem, iż naliczana jest mu kara umowna, zgodna ze wzorem umowy.
	5. Jeżeli Wykonawca uzna za konieczne wprowadzenie zmian w harmonogramie prac lub przyjętych metodykach w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, powiadomi pisemnie
	o tym fakcie Zamawiającego, wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmian. Zmiany w wyżej wymienionym zakresie są możliwe za pisemną zgodą Zamawiającego
	z zastrzeżeniem ust. 6.
	6. W przypadku zmiany terminu wykonywania prac terenowych Wykonawca zobowiązany jest skutecznie powiadomić Zamawiającego na 2 dni robocze przed rozpoczęciem prac.
	7. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa związane z eksploracją jaskiń, Wykonawca uzgodni warunki przebywania w terenie na działkach **Nadleśnictwa Kołaczyce**
	z zarządcą terenu tj. **Nadleśnictwem Kołaczyce**, zanim rozpocznie prace w terenie. Potwierdzenie uzgodnienia prac Wykonawca przedstawi niezwłocznie Zamawiającemu.
	8. Do dnia 1**5 października 2022 r.** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie
	z dotychczas wykonanych prac wraz z wstępnymi wynikami przeprowadzonych badań, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wypłaty pierwszej transzy wynagrodzenia.
	9. Do dnia **15 października 2023 r.** Wykonawca przedstawi Zamawiającemu sprawozdanie
	z okresu 15 października 2022 r. – 15 października 2023 r. dotyczące wykonanych badań oraz otrzymanych wyników, które po zaakceptowaniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wypłaty drugiej transzy wynagrodzenia.
	10. Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania sprawozdania, o którym mowa w punkcie 8 i 9 dokona jego oceny i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi lub dokona akceptacji sprawozdania.
	11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uwag do sprawozdania, o którym mowa w punkcie 8 i 9 Wykonawca uwzględni je i przekaże poprawioną wersję sprawozdania
	w ciągu 3 dni roboczych.
	12. W ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania poprawionego sprawozdania, o którym mowa w punkcie 8 i 9 Zamawiający po jego ponownej ocenie dokona akceptacji lub przekaże uwagi ponownie jeżeli nie zostały uwzględnione, wówczas Wykonawca dokona ich poprawy z tym, że naliczana jest mu kara umowna zgodna ze wzorem umowy.
	13. Do dnia 31 sierpnia 2024 r. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt przedmiotu umowy w wersji elektronicznej.
	14. Zamawiający w ciągu **13 dni roboczych** od dnia przekazanego projektu dokona jego oceny i przekaże Wykonawcy ewentualne uwagi lub dokona akceptacji projektu.
	15. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego uwag do projektu, Wykonawca uwzględni je i przekaże poprawioną wersję projektu w ciągu **8 dni roboczych**.
	16. W ciągu **8 dni roboczych** od dnia otrzymania poprawionego projektu, Zamawiający po jego ponownej ocenie dokona akceptacji lub przekaże uwagi ponownie jeżeli nie zostały uwzględnione, wówczas Wykonawca dokona ich poprawy, z tym, że naliczana jest mu kara umowna zgodna ze wzorem umowy.
	17. Po otrzymaniu akceptacji od Zamawiającego, Wykonawca przekaże dokumentację
	w 2 egzemplarzach, w sztywnej oprawie oraz w formie zapisu elektronicznego na płycie CD/DVD (lub pamięci USB – „pendrive”) (do każdego oprawionego egzemplarza dokumentacji) w terminie **3 dni roboczych**.
2. **ZAKRES PRAC**

1. Dokumentacja inwentaryzacji przyrodniczej na potrzeby powiększenia obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027 musi zawierać:

1. Inwentaryzację siedlisk przyrodniczych wraz ze szczegółowym i precyzyjnym wykreśleniem ich zasięgu – wnoszone dane powinny odzwierciedlać rzeczywisty układ
i powierzchnię siedlisk, co oznacza, że nie mogą być generalizowane. Wykonawca skartuje płaty siedlisk, uwzględniając przy tym ich zróżnicowanie oraz udokumentuje zmienność składu gatunkowego;
2. Ocenę stanu zachowania wszystkich siedlisk przyrodniczych wraz z podaniem propozycji przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027
z wykorzystaniem metodyki PMŚ. Ocenę stanu zachowania należy przeprowadzić dla każdego ze zinwentaryzowanych płatów siedliska w obszarze badań. W przypadku płatów o powierzchni powyżej 10 ha należy założyć dodatkowe stanowiska, a na każdym
z założonych stanowisk wyznaczyć transekt o długości 200 m i wykonać min. 3 zdjęcia fitosocjologiczne: na początku, w środku i na końcu transektu. W przypadku, gdy powierzchnia płatu uniemożliwia wykonanie pełnego transektu, dopuszczalna jest modyfikacja polegająca na skróceniu długości transektu. W płatach o powierzchni mniejszej niż 1 ha zamiast transektu należy wykonać 1 zdjęcie fitosocjologiczne;
3. Ocenę stanu ochrony poszczególnych gatunków i siedlisk. Wykonawca sporządzi na podstawie wyników prac terenowych, zgodnie z metodyką PMŚ, na podstawie parametrów i skali określonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. Nr 34, poz. 186 z późn. zm.), w której „FV” oznacza stan właściwy, „U1” – niezadowalający, „U2” – zły. Podstawą oceny parametrów „struktura i funkcje” siedliska przyrodniczego oraz „populacja” i „siedlisko” gatunku są odrębne zestawy wskaźników, które zostały opracowane dla poszczególnych gatunków i typów siedlisk, przyjęte na podstawie wiedzy naukowej do celów monitoringu; zestawy wskaźników dla części siedlisk i gatunków wraz z zasadami ich interpretacji są dostępne na stronie internetowej GIOŚ w zakładce monitoring przyrody ([www.gios.gov.pl/siedliska](http://www.gios.gov.pl/siedliska)).
W wyjątkowych uzasadnionych i uzgodnionych z Zamawiającym warunkach dopuszcza się zastosowanie odmiennych wskaźników bądź uzupełnienie ich wykazu. Parametry „szanse zachowania siedliska” oraz „szanse zachowania gatunku” należy ocenić biorąc
w szczególności pod uwagę istniejące trendy i zjawiska (np. trendy zmian zagospodarowania przestrzennego), a także istniejące plany i programy oraz wyniki raportów o stanie zachowania typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt na poziomie kraju, przekazane Komisji Europejskiej w 2007 r., które należy pobrać ze strony internetowej GIOŚ ([http://www.gios.gov.pl](http://www.gios.gov.pl/));
4. Inwentaryzację i ocenę stanu zachowania (z wykorzystaniem metodyki PMŚ) gatunków roślin wymienionych w załączniku II Dyrektywy Siedliskowej (m.in. widłoząb zielony) ze szczegółowym i precyzyjnym wykreśleniem ich zasięgu występowania. Ocenę stanu zachowania należy przeprowadzić dla wszystkich zinwentaryzowanych w obszarze stanowisk;
5. Listę wraz ze wskazaniem lokalizacji występujących w obszarze gatunków roślin objętych ochroną gatunkową na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1409) ;
6. Listę wraz ze wskazaniem lokalizacji występujących w obszarze gatunków roślin inwazyjnych, w szczególności inwazyjnych gatunków obcych (IGO) stwarzających zagrożenie dla Unii Europejskiej i Polski, sporządzoną na podstawie zapisów ustawy
z dnia 11 sierpnia 2021 r. o gatunkach obcych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1718);
7. Inwentaryzację nietoperzy w schronach letnich i zimowych zlokalizowanych w granicach obszaru objętego opracowaniem. W przypadku schronień letnich należy przeprowadzić 2 dzienne kontrole liczebności nietoperzy oraz 2 oceny liczebności nietoperzy podczas wieczornego wylotu na żer. W przypadku schronień zimowych należy przeprowadzić jednokrotne liczenie nietoperzy we wszystkich schronieniach znajdujących się w obszarze badań;
8. Ocenę stanu zachowania nietoperzy w schronieniach letnich oraz zimowych, zgodnie
z metodyką PMŚ, w obrębie każdego schronienia;
9. Inwentaryzacja płazów występujących w obszarze badań wraz z oceną stanu zachowania gatunków, zgodnie z metodyką PMŚ, w obrębie każdego stanowiska;
10. Wskazanie działań ochronnych dla zinwentaryzowanych gatunków będących przedmiotami ochrony w obszarze lub proponowanymi jako przedmiot ochrony
w obszarze;
11. Bazę danych GIS zawierającą informacje o rozmieszczeniu siedlisk i gatunków
z załączników I i II Dyrektywy Siedliskowej.

2. Wynikiem zrealizowanych prac wymienionych w ust. 1 będzie:

1. Raport ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis siedlisk i gatunków roślin występujących
w obszarze, w tym opis oceny stanu ochrony, identyfikację zagrożeń istniejących
i potencjalnych, wyznaczenie celów działań ochronnych oraz propozycję działań ochronnych i zakresu monitoringu przedmiotów ochrony;
2. Karty obserwacji siedliska przyrodniczego oraz gatunków roślin w obszarze objętym opracowaniem oraz karty obserwacji siedliska przyrodniczego oraz gatunków roślin na stanowisku (wraz ze stanem ochrony siedliska przyrodniczego oraz gatunków roślin na stanowisku);
3. Zdjęcia fitosocjologiczne poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych zestawione
w formie tabel fitosocjologicznych;
4. Warstwy .shp z rozmieszczeniem siedlisk przyrodniczych;
5. Warstwa .shp prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fitosocjologicznych;
6. Warstwy .shp prezentujące rozmieszczenie gatunków roślin objętych ochroną oraz obcych gatunków roślin inwazyjnych w obszarze;
7. Co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego płatu siedliska przyrodniczego;
8. Co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego z występujących w obszarze chronionych gatunków roślin oraz stwierdzonych gatunków inwazyjnych;
9. Raport ochrony nietoperzy obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis proponowanych przedmiotów ochrony należących do tej grupy zwierząt, w tym opis oceny ich stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych;
10. Karty obserwacji gatunku nietoperza w obszarze oraz karty obserwacji gatunku nietoperza na stanowisku wraz ze stanem ochrony gatunku nietoperza na stanowisku;
11. Warstwy .shp z lokalizacją stanowisk gatunków nietoperzy w obszarze;
12. Co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym opracowaniem nietoperzy stanowiących przedmiot ochrony lub stanowiących proponowany przedmiot ochrony;
13. Co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku nietoperza w obszarze;
14. Raport ochrony płazów obejmujący opis przeprowadzonych prac terenowych, opis proponowanych przedmiotów ochrony należących do tej grupy zwierząt, w tym opis oceny ich stanu zachowania, identyfikację zagrożeń istniejących i potencjalnych;
15. Karty obserwacji gatunków płazów w obszarze oraz karty obserwacji gatunków płazów na stanowisku wraz ze stanem ochrony gatunków płazów na stanowisku;
16. Co najmniej 3 zdjęcia fotograficzne każdego ze stwierdzonych w obszarze objętym opracowaniem gatunków płazów stanowiących przedmiot ochrony lub stanowiących proponowany przedmiot ochrony;
17. Co najmniej 1 zdjęcie fotograficzne każdego ze stwierdzonych stanowisk gatunku płaza
w obszarze;
18. Warstwy .shp z lokalizacją stanowisk gatunków płazów w obszarze;
19. Warstwa .shp prezentująca lokalizację wykonanych zdjęć fotograficznych.

**VIII. FORMA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:**

1. Forma sporządzenia dokumentacji:
2. Opisowej:
3. w formie wydruku oprawionej w sposób uniemożliwiający wydostawanie się kartek oraz w formie elektronicznej w postaci plików w formacie „doc” lub „odt” oraz „pdf”,
4. dokumentację należy opatrzyć znakami graficznymi i logotypami, zgodnie
z wytycznymi zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ,
5. należy stosować czcionkę Arial 11 pkt., interlinię 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm oraz margines na oprawę 0,5 cm,
6. wszystkie nazwy łacińskie taksonów roślin i zwierząt oraz nazwy syntaksonów należy pisać kursywą.
7. Geometrycznej:

bazę danych wraz wektorowymi warstwami informacyjnymi GIS należy przekazać w formie plików ESRI Shapefile (.shp) oraz w formacie bazy danych. Podstawą pracy ekspertów w terenie ma być ortofotomapa z naniesionymi granicami działek ewidencyjnych (w przypadku gruntów niepaństwowych) oraz odbiornik GPS. Wnoszone dane winny odzwierciedlać dokładną lokalizację stanowisk/siedlisk gatunków oraz rzeczywisty układ i powierzchnię siedlisk przyrodniczych, co oznacza że, jeśli nie ma istotnych potrzeb/przesłanek, nie mogą być generalizowane. Wszelkie domiary (np. stanowisk roślin, zasięgu siedlisk gdy na mapie nie jest widoczna granica) powinny być dokonywane za pomocą odbiornika GPS i bezpośrednio przenoszone na warstwy shp. Niedopuszczalna jest sytuacja gdy domiar z GPS wykorzystuje się do wniesienia punktu/poligonu na mapę, a następnie z mapy wnosi na warstwę .shp. Punkty/poligony można zaznaczyć i opisać na mapie, ale taki materiał może służyć wyłącznie jako pomoc przy sporządzaniu bazy GIS, która powinna być oparta o materiały pozyskane z odbiornika GPS. Bezpośrednie przenoszenie domiarów z odbiornika GPS ma na celu zniwelowanie błędów i niedokładności, które powstają przy zastosowaniu podkładów mapowych jako głównego źródła informacji wnoszonych na warstwy .shp.

1. Fotograficznej:

fotografie w formacie JPG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi; plik winny być nazwane zgodnie z zawartością (miejsca współrzędnych geograficznych oraz kierunku, daty i autora wykonania zdjęcia).

2. Dodatkowe informacje:

1. wszystkie elementy dokumentacji w formie zarówno papierowej jak i cyfrowej winny być opatrzone w stopce lub nagłówku znakami graficznymi i logotypami. Logotypy dostarczone zostaną Wykonawcy przez Zamawiającego;
2. przedmiot umowy w wersji elektronicznej należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.) w tym, ze wszystkimi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych zawartymi w załączniku do tej ustawy.

Podstawowe zasady tworzenia tekstu dostępnego cyfrowo znajdują się na stronie internetowej pod adresem: <https://www.gov.pl/web/dostepnosc-cyfrowa/jak-tworzyc-dostepne-dokumenty-tekstowe-w-edytorze-ms-word>.

1. strona tytułowa dokumentacji drukowanej opatrzona zostanie tytułem opracowania: „***Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby powiększenia obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027***”, w dolnej części tekst „*Zamówienie realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.1.1 „Wsparcie Ministra Klimatu w zakresie realizacji polityki klimatycznej Część 1) Ekspertyzy, opracowania, realizacja zobowiązań międzynarodowych*”.
2. płyty CD/DVD – na okładce opakowania należy umieścić tytuł „***Inwentaryzacja przyrodnicza na potrzeby powiększenia obszaru Natura 2000 Ostoja Czarnorzecka PLH180027***”,
3. wszystkie elementy dokumentacji w formie zarówno papierowej jak i cyfrowej należy sporządzić po 2 egzemplarze.

**IX.** **POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

* 1. Wykonawca wykona prace terenowe za pośrednictwem ekspertów przyrodników wskazanych do wykonania zamówienia w wykazie osób stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.
	2. Wykonawca przeprowadzi prace zgodnie z zakresem wskazanym w Części VII. Wyniki poszczególnych prac terenowych wykonanych przez poszczególnych ekspertów przekazane zostaną Zamawiającemu w formie raportów, w których wyszczególnione będzie: nazwisko i imię eksperta, lokalizacja terenu badań (działki ewidencyjne), termin wykonania badań.
	3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli wykonywanych przez Wykonawcę prac (żądanie wyjaśnień na każdym etapie tych prac, zgłaszanie uwag), w tym przeprowadzenie kontroli w terenie.
	4. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania wszystkich zgód i zezwoleń wymaganych do prowadzenia badań terenowych.