BZP-I.272.77.2015

 Tarnobrzeg, 24.11.2015r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WRAZ Z MODYFIKACJĄ SIWZ**

Dotyczy postępowania na wykonanie zadania pn.: **Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy**

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późniejszymi zmianami) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

W pkt III. 4. Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza realizowanie usługi odbioru odpadów poza harmonogramem, na zgłoszenie właściciela nieruchomości, która to usługa odbywać się będzie odpłatnie na podstawie umowy między właścicielem nieruchomości, a Wykonawcą.

Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe rozwiązanie będzie miało zastosowanie wpotencjalnie możliwej sytuacji kiedy to właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnejnie wystawi/ nie udostępni z własnej winy (przeoczenie terminu, zapomnienie, zbyt późne wystawienie pojemnika/worka przed posesję, zastawienie dojazdu do posesji przez inne pojazdy) w przypadającym zgodnie z harmonogramem, o którym został skutecznie powiadomiony terminie odbioru odpadów pojemnika i/lub worków do odbioru?

Czy w takiej sytuacji dodatkowy odbiór odpadów na wniosek mieszkańca poza terminem wynikającym z harmonogramu (kiedy mieszkaniec nie chce czekać do kolejnego przypadającego terminu odbioru ) jest kwalifikowany jako odbiór poza harmonogramem i odbywa się odpłatnie na podstawie umowy/zlecenia między właścicielem nieruchomości i Wykonawcą zgodnie z pkt. III. 4. SIWZ?

**Odpowiedź:**

Jeśli właściciel nieruchomości z **własnej winy** przeoczy termin odbioru lub utrudni jego odbiór (np. zastawiając swoimi samochodami, pozostawiając odpady na swojej posesji gdzie nie mają upoważnienia wejść pracownicy Wykonawcy) to usługa będzie traktowana jako „poza harmonogramem” i odbywa się odpłatnie.

Jeśli odbiór będzie **ograniczony** poprzez np. wąską drogę, wąski dojazd lub inne okoliczności nieleżące po stronie mieszkańca – wtedy dodatkowe odebranie odpadów nie będzie traktowane jako usługa dodatkowa. Zgodnie bowiem z III pkt. 16 Wykonawca zobowiązany jest do odbierania odpadów z miejsc do których trudno dojechać np. z powodu wąskiej, krętej drogi, z utrudnioną możliwością nawracania, oddalenia nieruchomości od drogi głównej. W takich przypadkach Wykonawca winien dostosować wielkość podjazdu odbierającego odpady do warunków terenowych.

Jeśli odbiór będzie ograniczony z powodu np. zastawienia ulicy innymi samochodami, nagłego remontu drogi zgodnie z III pkt. 16 w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów lub miejsca dostarczenia pojemników, spowodowanej np. zastawieniem pojemników przez inne pojazdy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zrealizowania usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa (czyli również w terminie poza harmonogramem) bez możliwości pobrania opłaty dodatkowej. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego o braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów.

**Pytanie nr 2.**

Zamawiający wymaga od Wykonawcy załączenia do oferty projektu haromonogramu (pkt. III.5. SIWZ). Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ w zakresie czy Wykonawca powinien załączyć do oferty projekt harmonogramu obejmujący cały czas trwania zamówienia tj. od dn. 1 stycznia 2016r. do dn. 31 grudnia 2017r. czy też powinien to być projekt obejmujący inny czasokres?jaki?

**Odpowiedź:**

Zamawiający w dniu 18.11.2015r. dokonał modyfikacji SIWZ w pkt. III.5 poprzez wykreślenie pierwszego zdania brzmiącego : Wzór harmonogramu spełniający powyższe wymagania należy załączyć do oferty.

Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert nie wymaga załączenia projektu harmonogramu.

**Pytanie nr 3.**

W części III SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 6. stanowi, że:„*Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zatwierdzenie u Zamawiającego ostatecznych harmonogramów w nieprzekraczalnym terminie do 5 dni od daty podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego”.*

Jeżeli czynność zatwierdzenia harmonogramów należy do Zamawiającego, to nie można obowiązku wykonania tej czynności przerzucać na Wykonawcę. Wykonawca może i powinien przedstawić Zamawiającemu projekt/wzór harmonogramu, a tą kwestię reguluje wymóg SIWZ, gdyż Zamawiający żąda od Wykonawców dołączenia do oferty wzoru harmonogramu. Czynność zatwierdzenia harmonogramu leży natomiast, zgodnie z SIWZ- po stronie Zamawiającego.Prosimy o zmianę zapisu w tej kwestii z uwzględnieniem, aby w SIWZ znajdował się zapis o trybie weryfikowania harmonogramu (jego ewentualnej korekty) w przypadku, jeżeli przedstawiony przez Wykonawcę harmonogram nie zostanie przez Zamawiającego zaakceptowany.

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający będzie akceptował harmonogram po podpisaniu umowy na okres całości zamówienia, czy też akceptacja harmonogramu będzie odbywała się w odniesieniu do roku kalendarzowego?

Wnosimy o doprecyzowanie tych zapisów SIWZ w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z art. 29. 1 Pzp.

**Odpowiedź:**

Układając harmonogram Wykonawca powinien zapoznać się z topografią zabudowań miasta. Do sporządzenia harmonogramu Wykonawca potrzebuje wykazu ulic położonych na terenie miasta. Ustalony harmonogram z terminami odbiorów odpadów powinien uwzględniać częstotliwości określone w SIWZ. Wykonawca ma realny wpływ na realizacje tego zadania. Ponieważ na Wykonawcy ciąży obowiązek ustalenia harmonogramu to on musi dokonać wszystkich prawidłowych analiz i ustalenia optymalnego wyznaczenia tras. Wykonawca musi wykonać prawidłowo wszystkie czynności składające się na końcowy etap czyli „Zatwierdzenie”. Tym samym na nim spoczywa obowiązek uzyskania „Zatwierdzenia”. „Zatwierdzenie” Zamawiającego to skontrolowanie czy zaplanowany harmonogram jest zgodny z wymogami przepisów prawa miejscowego i zapisami SIWS.

Zamawiający informuje, iż będzie akceptował harmonogram po podpisaniu umowy na okres całości zamówienia.

**Pytanie nr 4.**

Zgodnie z SWIZ (pkt. III. 6.) Wykonawca zobowiązany jest poinformować każdego właściciela nieruchomości o harmonogramie odbioru odpadów.

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób Wykonawca ma powiadomić pisemnie każdego mieszkańca w zabudowie wielorodzinnej o harmonogramie odbioru odpadów? Czy pisemne powiadomienie zarządcy/administratora nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej będzie traktowane przez Zamawiającego jako wywiązanie się Wykonawcy z tego obowiązku?

**Odpowiedź:**

Zabudowa jednorodzinna -Wykonawca przekaże harmonogram do każdej nieruchomości zamieszkałej. Dopuszczalna jest zwykła forma inserowania mieszkańcom.

Zabudowa wielolokalowa- Wykonawca przekaże harmonogram Zarządcy

**Pytanie nr 5.**

Zamawiający wymaga, aby pojazdy realizujące zamówienie wyposażone były w czujniki zapisujące dane o miejscach wyładunku odpadów umożliwiających weryfikację tych danych (pkt. 14 d). SIWZ).Prosimy o:

a). doprecyzowanie jakie konkretnie czujniki Zamawiający ma na uwadze?

b). doprecyzowanie czy załączanie urządzenia przystawki mocy podczas wyładunku odpadów zsynchronizowane z systemem pozycjonowania satelitarnego pojazdów będzie uznane przez Zamawiającego za spełnienie tego warunku?

**Odpowiedź:**

Chodzi o zamontowanie czujników, które w razie nieautoryzowanego otwarcia przestrzeni przeznaczonej do przewozu, pozwolą kontrolować, gdzie , w jakich godzinach i przez kogo składowane były odpady. Ma to zapobiegać składowaniu nieczystości w nieodpowiednich miejscach i umożliwiać kontrolę jakości usług firmy. Zamawiający nie wskazuje marki ani konkretnej firmy produkującej tego typu urządzenia.

**Pytanie nr 6.**

Zamawiający w pkt. III. 16 SIWZ zobowiązuje Wykonawcę , w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów lub miejsca dostarczenia pojemników, spowodowanej np. zastawieniem pojemników przez inne pojazdy, do niezwłocznego zrealizowania usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa.

W praktyce może zdarzyć się natomiast sytuacja notorycznego zastawienia dostępu do pojemników dla specjalistycznego sprzętu Wykonawcy.

Takie postanowienie SIWZ wymusza na Wykonawcy konieczność wykonywania dodatkowych podjazdów w bliżej nieokreślonej ilości pod daną nieruchomość/ nieruchomości bez gwarancji, że urządzenia służące do gromadzenia odpadów będą dostępne dla specjalistycznego sprzętu wykonawcy. Ponadto skalkulowanie ceny oferty w odniesieniu do bliżej nieokreślonych ilości podjazdów dla zabrania odpadów w takich sytuacjach jest niemożliwe.

Pragniemy zauważyć, że §3 pkt. 6 Załącznika do Regulaminu Utrzymania i Porządku na terenie Miasta Tarnobrzega ( Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXIII/469/2012 z dn. 13 grudnia 2012r.,zmieniona uchwałą nr XXXVII/494/2013 z dn. 31 stycznia 2013r., zmieniona uchwałą nr LIV/674/2014 z dn. 30 stycznia 2014r.(tekst jednolity), zmieniona uchwałą z dn. 8 października 2015r. nr XVI/155/2015) stanowi, że: „*Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów”.*

W związku z powyższym według prawa miejscowego, to właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić bezkolizyjny dojazd. W związku zatem z powyższym, ponieważ Zamawiający wymaga, aby każdy właściciel nieruchomości został poinformowany o harmonogramie odbioru odpadów stąd można w sposób pewny wnosić, że właściciel nieruchomości zna terminy w których przypadnie odbiór odpadów, a zatem może i powinien dołożyć wszelkich starań, aby w tych terminach – zgodnie z prawem miejscowym, zapewniony był bezkolizyjny dojazd do punktu zbierania odpadów przy jego nieruchomości.

W związku z powyższym prosimy o zmianę zapisu SWIZ w tym względzie poprzez wykreślenie zapisu w pkt. III. 16 SIWZ przenoszącego obowiązek właściciela nieruchomości na wykonawcę w postaci zdania: *„W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów lub miejsca dostarczenia pojemników, spowodowanej np. zastawieniem pojemników przez inne pojazdy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zrealizowania usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa” .*

**Odpowiedź:**

W przypadku notorycznego braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca gromadzenia odpadów lub miejsca dostarczenia pojemników Wykonawca ma możliwość rozwiązania tego problemu poprzez poinformowanie Zamawiającego o takich sytuacjach lub uzgodnienie
 z właścicielem nieruchomości innego punktu odbioru odpadów. O sytuacjach notorycznego zastawiania dostępu do pojemników przez okres trwania obecnej umowy nie byliśmy informowani, więc z pewnością nie jest to sytuacja notoryczna tylko sporadyczna i znacząco nie wpłynie na sposób skalkulowania ofert. Co do zapisów uchwały XXXVII/494/2013 wraz ze zm. owszem stanowi on, że właściciel nieruchomości gwarantuje bezkolizyjny dojazd do wyznaczonego punktu zbierania odpadów tzn. że wybiera miejsca na ten punkt tak aby nie był do niego utrudniony dojazd, a nie jest to tożsame z braniem odpowiedzialności za pojazdy nie będące jego własnością, które ewentualnie ten dojazd w momencie np. parkowania utrudniły.

Ponieważ gmina musi zapewnić odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców, nie możemy z tego obowiązku zwolnić Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zrealizowania usługi odbioru odpadów, gdy będzie ona możliwa.

**Pytanie nr 7.**

W pkt.18 III SIWZ Zamawiający podaje częstotliwości z jakimi Wykonawca zobowiązany jest odebrać ZSEiE, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady remontowo-budowlane. Dla zabudowy wielorodzinnej – częstotliwość ta określona jest na dwa razy w miesiącu.

Prosimy o udzielenie jednoznacznych wyjaśnień w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej:

**a).** Czy Zamawiający w tym względzie wymaga przedstawienia harmonogramu tych odbiorów (odbioru 2 razy w miesiącu) i czy taki harmonogram powinien być dołączony (zgodnie z wymogami SIWZ) do oferty? Jeżeli tak, to jakiego czasokresu realizacji zamówienia powinien dotyczyć?

**b).**Z jakich konkretnie miejsc odbiorów mają być odbierane odpady typu ZSEiE, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady remontowo-budowlane w odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej z częstotliwością dwa razy w miesiącu – prosimy o wskazanie czy są to wszystkie altany śmietnikowe funkcjonujące w zabudowie wielorodzinnej czy inne miejsca (jakie?)?

**c).**Czy Zamawiający przewiduje wyznaczenie punktów gromadzenia odpadów typu ZSEiE, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz odpady remontowo-budowlane przez administratorów/zarządców nieruchomości z których byłyby odbierane odpady? Jeżeli tak, to prosimy o podanie ilości takich punktów i ich lokalizacji/rozmieszczenia, co jest warunkiem koniecznym i niezbędnym do przygotowania szczegółowej kalkulacji ceny oferty.

**d).**W jaki sposób Zamawiający rozwiąże problem swobodnego jeżeli chodzi o czas, deponowania przez mieszkańców w zabudowie wielorodzinnej odpadów wielkogabarytowych i remontowych przy altanach śmietnikowych w czasokresie i poza terminami odbiorów ustalonych na dwa razy w miesiącu? Czy odpady pozostawione w altanach obok pojemników w okresie przypadającym na czas pomiędzy odbiorami mają oczekiwać na odbiór do przypadającego terminu? A jeżeli nie, to kto i w jaki sposób powinien się nimi zająć?

**e).** W jaki sposób powinien zdaniem Zamawiającego postąpić Wykonawca w kontekście obowiązku nałożonego na Wykonawcę w zakresie każdorazowego porządkowania terenu zanieczyszczonego odpadami w promieniu 2 m od pojemnika przy okazji odbioru odpadów

( jak mówi pkt. 12 SIWZ „dotyczy to również miejsc zbiórki odpadów mebli i odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)? Czy takie zapisy SIWZ nie stanowią wymuszenia na Wykonawcy dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych i innych? Wiadomo, że mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej praktycznie codziennie pozostawiają obok pojemników różnego typu odpady inne niż zmieszane komunalne i selektywne w postaci mebli, ZSEiE, odpadów poremontowych. Dla transparentności i spójności wymogów prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym względziew sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z art. 29. 1 Pzp.

**Odpowiedź:**

a) Zamawiający będzie wymagał przedstawienia harmonogramu dot. zamówienia od 01.01.2016 do 31.12.2017 po podpisaniu umowy.

b)Są to altany śmietnikowe funkcjonujące w zabudowie wielorodzinnej

c) Zamawiający nie przewiduje wyznaczenia innych punktów niż altany śmietnikowe do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, remontowo – budowlanych.

d)Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zgodnie z zapisami uchwały nr XXXVII/494/2013 z dnia 13 grudnia 2012 r. § 3 Załącznika do uchwały. Właściciele nieruchomości zobligowani są do przekazywania odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych odpadów przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości. Zgodnie z interpretacją prawną Ministra Środowiska z dnia 9 maja 2014 r. DGO-VII-022-24/18518/14/MD i ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399) przez właścicieli nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Pod pojęciem inne podmioty władające nieruchomością należy rozumieć podmioty władające całą nieruchomością gruntową, a nie częścią nieruchomości jaką jest np. wynajęty lokal w budynku znajdujących się na nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd zostanie wybrany.

e)Wykonawca powinien każdorazowo porządkować teren (w promieniu 2 m od pojemnika) zanieczyszczony odpadami **tego samego rodzaju co rodzaj odbieranych odpadów** wynikający z harmonogramu.

**Pytanie nr 8.**

Prosimy o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto jest wytwórcą odpadów w sytuacji kiedy zarządca/administrator nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej zleca usługę sprzątania odpadów (zbieranie mebli, odpadów wielkogabarytowych, trawy, liści etc.) innym podmiotom gospodarczym? ( vide zapisy Ustawy o odpadach *Dz. U. z 2013 r. poz. 21,a*rt. 3. pkt. 1. 32.) Czy odpady zebrane przez takie podmioty, powstające w wyniku ich działalności i przekazywane przez tych posiadaczy odpadów powinny być rozliczane w ramach umowy zawartej w oparciu o przedmiotowe zamówienie jako odpady komunalne pochodzące od mieszkańców, czy też w związku z tym, że są generowane w ramach usług komercyjnych i powstają w wyniku działalności gospodarczej nie powinny być rozliczane w ramach niniejszego zamówienia? Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie treści SIWZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Wytwórcy odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, **chyba że umowa
 o świadczenie usługi stanowi inaczej;**

Artykuł 28 ust. 1 u.o. wprowadza tylko dwa ograniczenia co do zakresu podmiotów, jakie mogą wystąpić w roli przejmującego zobowiązania wytwórcy odpadów: może to być podmiot korzystający z wytwórcą ze wspólnego lokalu lub też podmiot lokal ten wynajmujący. Akt u.o. nie przewiduje innych warunków, jakie powinien spełnić podmiot przejmujący zobowiązania wytwórcy. **Firma sprzątająca nie występuje w roli zbierającego odpady, a jedynie wykonuje ona obowiązki ciążące na wytwórcy odpadów**. Nie mają więc do niej zastosowania wymagania dotyczące podmiotów zajmujących się zbieraniem i przetwarzaniem odpadów ponieważ umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Firma sprzątająca wykonuje jedynie usługę zleconą przez Wytwórcę – czyli sprząta odpady komunalne-tym samym nie może być określana mianem posiadacza odpadów komunalnych.

 Jeśli natomiast firma w wyniku **swojej działalności** wytwarza odpady(nie są to odpady komunalne pochodzące od mieszkańców) nie powinny być rozliczane w ramach niniejszego zamówienia.

**Pytanie nr 9.**

Prosimy o wyjaśnienie czy w ramach prowadzonej zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenów zabudowy jednorodzinnej (zbiórka cztery razy do roku tzw. „wystawka”) Wykonawca ma obowiązek odbioru opon, w tym opon od pojazdów rolniczych? Pragniemy zauważyć, że Załącznik do Regulaminu Utrzymania i Porządku na terenie Miasta Tarnobrzega ( Uchwała Rady Miasta Tarnobrzega nr XXXIII/469/2012 z dn. 13 grudnia 2012r.,zmieniona uchwałą nr XXXVII/494/2013 z dn. 31 stycznia 2013r., zmieniona uchwałą nr LIV/674/2014 z dn. 30 stycznia 2014r.(tekst jednolity), zmieniona uchwałą z dn. 8 października 2015r. nr XVI/155/2015) w Rozdziale 1. § 2 zawiera definicje, w tym definicje odpadów wielkogabarytowych. Zgodnie z definicją odpadów wielkogabarytowych w przywoływanym Regulaminie, czytamy, że do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów (…) których waga jednostkowa przekracza 50kg.

Ponieważ ani prawo miejscowe, ani w związku z tym SIWZ nie mówi o obowiązku odbioru opon podczas tzw. „wystawek” zatem można domniemywać, że opony wystawiane przez mieszkańców przed posesje powinny być traktowane jako odpady wielkogabarytowe. Czy zatem powinny one być odbierane przez Wykonawcę podczas tzw. „wystawek” oraz czy w związku z przytoczoną definicją odpadów wielkogabarytowych, w tym kontekście opony od maszyn i pojazdów rolniczych Wykonawca ma obowiązek odebrać jako odpad komunalny wielkogabarytowy podczas zbiórek prowadzonych 4 razy do roku ?

Prosimy o doprecyzowanie treści SIWZ w tym zakresiew sposób jednoznaczny i wyczerpujący, zgodnie z art. 29. 1 Pzp.

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz.391): „Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”. Gmina w drodze uchwały Rady Miasta przejęła te obowiązki, natomiast z nieruchomości niezamieszkałych (urzędów, banków, szkół, przedszkoli oraz osób prowadzących działalność gospodarczą) odpady będą odbierane na dotychczasowych zasadach tzn. podmioty te muszą mieć podpisaną umowę z firmą posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy.**

**Gospodarstwo rolne w części, w której zamieszkuje osoba prowadząca to gospodarstwo oraz jego rodzina klasyfikuje się jako nieruchomość zamieszkałą i z takiej nieruchomości będzie zapewniony odbiór odpadów komunalnych zgodnie z przyjętymi uchwałami Rady w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami. Natomiast część gospodarstwa, która obejmuje pomieszczenia dla zwierząt, pomieszczenia na pasze, opryski i nawozy zgodnie art.6c ust 1 UCPG nie może być zakwalifikowana do tej kategorii. Przepracowany olej silnikowy, opony od ciągników, środki ochrony roślin, sznurki, folie po kiszonkach i inne odpady powstające w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego nie mogą być one zaliczone do kategorii odpadów komunalnych. Odpady powstające w gospodarstwach rolnych są odpadami powstającymi z tytułu prowadzenia działalności rolniczej, a nie bytowania ludzi. Wszystkie odpady powstające w gospodarstwie powinny być przekazywane podmiotom, które zajmują się ich zagospodarowaniem i posiadają stosowne zezwolenia np. przepracowany olej oddany do stacji kontroli pojazdów, opakowania po środkach ochrony roślin do sklepu ogrodniczego. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych został utworzony dla mieszkańców z terenów nieruchomości zamieszkałych i tam można oddawać odpady, które zostaną wytworzone w części mieszkalnej prowadzonego gospodarstwa rolnego.**

**Wykonawca zatem nie ma obowiązku zbierać podczas „wystawek” opon powyżej 50 kg .**

**Pytanie nr 10.**

W części III SIWZ tj. Opis przedmiotu zamówienia pkt. 21., Zamawiający wskazuje, że:

*”Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych w ramach niniejszego zamówienia* ***do instalacji posiadających status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych*** *wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego(…)”*

Zgodnie z zapisami Art. 9l pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) w związku z art. 38 ust. 2 pkt. 2). Ustawy z dn. 14 grudnia 2012r. o odpadach (*Dz. U. z 2013 r. poz. 21)* ustawodawca przewidział w określonych sytuacjach możliwość przekazywania odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w WPGO.Literalnie czytany zapis tego punktu SIWZ może sugerować brak dopuszczenia przez Zamawiającego takiej alternatywy.

Prosimy zatem dla przejrzystości zapisów SIWZ o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza przekazanie odpadów komunalnych, odpadów zielonych do instalacji zastępczych wskazanych w WPGO jeżeli by instalacje posiadające status regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych odmówiły przyjęcia tych odpadów.

 **Odpowiedź:**

**W określonych przez ustawodawcę sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania odpadów do instalacji zastępczych wskazanych w WPGO.**

**Pytanie nr 11**

W związku z tym, że Zamawiający w pkt. III. 19 SIWZ określa czas w jakim Wykonawca ma obowiązek zorganizowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 3 miesiące od dnia podpisania umowy i biorąc pod uwagę terminy przewidziane dla procedury przetargowej, gdzie podpisanie umowy może być odroczone w czasie, powstaje pytanie o miejsce i możliwość deponowania odpadów przez mieszkańców w czasie minimum 3 miesięcy. Zgodnie z Art. 3.2. pkt. 6). Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dn. 13 września 1996r. (Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) do zadań gmin należy *tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy (…).*. W związku z obowiązkiem przeprowadzania postępowań przetargowych, a zatem zawieraniem umów okresowych z wybranymi w drodze przetargu przedsiębiorcami i w sytuacji kiedy gmina przerzuca obowiązek utworzenia takich punktów na tych przedsiębiorców, miejsca lokalizacji tych punktów siłą rzeczy nie będą takie same, ponieważ będą uzależnione od możliwości lokalizacyjnych przedsiębiorcy wybranego w danym przetargu. Taka sytuacja z kolei może powodować dezinformację wśród mieszkańców, a na pewno brak ciągłości w realizacji przyzwyczajeń i dobrych, wykształconych już nawyków mieszkańców co do miejsca usytuowania takiego punktu. W związku zatem z przywoływanymi zapisami ustawy, gdzie ustawodawca jasno precyzuje, że tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów jest zadaniem gminy, wnosimy o to, aby to gmina zorganizowała Gminny Punkt Selektywnego Odbierania Odpadów, a jego obsługę powierzyła przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu. Takie rozwiązanie nie generowałoby czasokresu z brakiem dostępu do punktu przez mieszkańców z uwagi na postępowania proceduralne, pozwoliłoby na zachowanie ciągłości w dostępie mieszkańców do punktu, nie byłoby obarczone przy każdym postępowaniu przetargowym koniecznością uzyskiwania przez przedsiębiorców decyzji administracyjnych koniecznych do utworzenia takich punktów, co jest związane z czasochłonnymi postępowaniami administracyjnymi. W sytuacji kiedy gmina faktycznie tworzy taki punkt większość procedur administracyjnych pozostaje uproszczona lub wręcz niewymagana, a kwestia lokalizacji takiego punktu z racji bezproblemowego dysponowania gruntami i nieruchomościami przez gminę w ramach jej własności jest gwarantem trwałości usytuowania takiego punktu. Dla podmiotów zewnętrznych biorących udział w postępowaniu przetargowym pozyskanie nieruchomości z przeznaczeniem na prowadzenie takiego punktu na terenie gminy może stanowić znaczące utrudnienie, ponadto kalkulowanie ceny oferty uwzględniającej tworzenie takiego punktu może powodować znaczące rozbieżności w cenie oferty. Brak korekty tego zapisu i przerzucenie obowiązku tworzenia GPSZOK-u (wyłącznie tworzenia, nie prowadzenia i obsługi) na Wykonawcę może w określonych sytuacjach prowadzić do naruszenia Art. 7 pkt. 1 ustawy Pzp. (tj. do naruszenia przez Zamawiającego zasad zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia).

W związku z powyższym wnosimy, aby wzorem okolicznych gmin, w przedmiotowym postępowaniu przetargowym, to gmina właśnie była podmiotem faktycznie tworzącym punkt selektywnego zbierania odpadów, a jego prowadzenie i obsługę powierzyła podmiotowi wybranemu w drodze przetargu. Wnosimy o taka zmianę zapisów SIWZ.

**Odpowiedź:**

Organizacja PSZOK-u to przedsięwzięcie czasochłonne i kosztowne, a przede wszystkim wymagające uzyskania szeregu pozwoleń, decyzji administracyjnych m.in. z zakresu prawa budowlanego, gospodarki odpadami, ochrony środowiska. Punkt taki to przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wykonawca musi podjąć szereg działań prócz wskazanych już decyzji i pozwoleń środowiskowych. PSZOK winien spełniać wszystkie regulacje dotyczące BHP i ppoż, posiadać wagę samochodową oraz monitoring wizyjny- umożliwiający zapis i odtwarzanie obrazów z wybranych kamer.

Niemożliwe jest zatem utworzenie takiego punktu w proponowanym terminie- 01.01.2016 „od początku” gdyż zakup nieruchomości, cały proces inwestycyjno- administracyjny, jest czasochłonny i uniemożliwiał złożenie oferty wykonawcom, którzy nie posiadali zorganizowanego w gminie PSZOK (z zezwoleniami) już w chwili składania ofert, a zdobycie takiego zezwolenia może zająć kilka miesięcy i jest bardzo kosztowne. Na uwagę zasługuje też orzeczenie Izby z dnia 15 maja 2013 r.3, w którym wskazano, że wymaganie posiadania na etapie składania ofert zezwolenia na zbieranie odpadów odnoszącego się do konkretnej lokalizacji PSZOK i odpadów w tym punkcie zbieranych stanowi warunek nadmierny (nieproporcjonalny) w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Dopuszczenie zapisu w SIWZ o możliwości zorganizowania mobilnego punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na czas uzyskania stosowych pozwoleń też nie jest rozwiązaniem dobrym. Wykonawca bowiem mógłby przeciągać proces uzyskiwania pozwoleń i przez cały okres trwania umowy prowadzić tylko punk mobilny nie tworząc stacjonarnego a o taki docelowo chodzi Zamawiającemu. W takim przypadku też byłoby to krzywdzące dla firm nie posiadających stosownych zezwoleń wymaganych przez zapisy SIWZ i które mogły by zarzucić ograniczanie im dostępu do udziału w przetargu. Prowadzenie punktu mobilnego różni się zasadniczo od prowadzenia punktu stacjonarnego pod kątem uzyskanych zezwoleń i decyzji.

Do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych. Istotą utworzenia PSZOK jest umożliwienie mieszkańcowi bezpłatnego przekazania tzw. odpadów problemowych. W uchwalonej ustawie nowelizującej w dalszym ciągu nie zamieszczono definicji PSZOK. Pod pojęciem PSZOK rozumieć można bowiem zarówno punkty, w których możliwe jest pozostawienie wszystkich określonych w ustawie frakcji odpadów komunalnych jak i punkty lokalne z reguły o charakterze „gniazdowym” w których odbywa się zbiórka podstawowych frakcji selektywnie zbieranych odpadów. Pojęcie PSZOK-u może także obejmować formy mobilne (co jednoznacznie potwierdzono w uzasadnieniu uchwały Senatu- druk 2902).

Gmina Tarnobrzeg stosuje na swoim terenie jednocześnie punkty składające się z kontenerów do gromadzenia selektywnych odpadów komunalnych, tj. papier szkło, tworzywa sztuczne, metal oraz selektywną zbiórkę w postaci odbioru w wyznaczonych terminach zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe. Prowadzone są również zgodnie z § 5 pkt. 6 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tarnobrzega systemy zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych np. w oparciu o sieci zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych, placówki handlowe, apteki, zakłady serwisowe oraz punkty zbierania poszczególnych rodzajów odpadów niebezpiecznych (np. przeterminowane leki, oleje odpadowe, baterie, akumulatory). Sposób świadczenia tych usług jest sprecyzowany w uchwale Rady Miasta w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.

 Podsumowując, nieposiadanie w terminie 01.01.2016 stacjonarnego PSZOK nie narusza zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydatki inwestycyjne na zorganizowanie PSZOK są znaczące i nie zostały zabezpieczone w projekcie budżetu na 2016 rok w związku z tym Gmina nie ma możliwości samodzielnie zorganizować PSZOK.

**Pytanie nr 12.**

W pkt. III. 22. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia działań informacyjnych w tym do wydania broszury informacyjnej (…) „z wymogami co do segregacji odpadów, usytuowania pojemnika itp.”. Ponieważ ani prawo miejscowe, ani w związku z tym SIWZ nie precyzuje jednoznacznie gdzie powinny znajdować się i być przygotowane do odbioru pojemniki i worki z odpadami w przypadającym terminie odbioru odpadów (dotyczy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej) dlatego prosimy o jednoznaczną odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza dla określenia takiego miejsca zapis (a w konsekwencji realizację usługi), że na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej pojemniki i worki powinny być przygotowane do odbioru i wystawione przed posesję w widocznym miejscu. Prosimy o odpowiedź i jednoznaczne doprecyzowanie zapisów SIWZ w tym względzie.

**Odpowiedź:**

Tak Zamawiający dopuszcza dla określenia miejsca usytuowania pojemnika na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej określenie „przed posesją
w widocznym miejscu”

**Pytanie nr 14.**

Prosimy o doprecyzowanie jakie dokumenty innych podmiotów w sytuacji polegania na ich zasobachw trybie art.26 ust. 2b. Ustawy Pzp. Wykonawca powinien załączyć do oferty oraz o informację czy Zamawiający różnicuje te dokumenty w zależności od tego na których zasobach innych podmiotów polegać będzie Wykonawca (zgodnie z art. 26 ust. 2b. możliwe zasoby to: wiedza i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zdolności finansowe lub ekonomiczne innych podmiotów)? Prosimy o doprecyzowanie treści SWIZ w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z art. 26 ust. 2b Zamawiający, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, może polegać na potencjale podmiotu trzeciego niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, w tym na:

* Wiedzy i doświadczeniu
* Potencjale technicznym
* Osobach zdolnych do wykonania zamówienia
* Zdolnościach finansowych lub ekonomicznych

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Ustawodawca nie wskazał za pomocą jakich dokumentów Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że będzie dysponował niezbędnymi do realizacji zamówienia zasobami, wskazał jedynie przykładowy dokument – pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji określonych zasobów Wykonawcy na potrzeby wykonania zamówienia. Takie zobowiązanie może stanowić oświadczenie woli lub umowa (nazwana w Kodeksie Cywilnym lub nienazwana), jednakże należy podkreślić, że dokument musi bezpośrednio wskazywać jakie zasoby zostaną udostępnione i na jaki okres. Należy również wskazać w jaki sposób nastąpi udostępnienie zasobów – np. w przypadku warunku wiedzy i doświadczenia – poprzez podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje etc.

Zobowiązanie podmiotu trzeciego powinno zawierać następujące informacje:

* Dotyczące podmiotu (Wykonawcy), który będzie uprawniony do dysponowania zasobami
* Dotyczące zasobów jakie konkretnie zostaną udostępnione Wykonawcy
* Dotyczące czasu/okresu na jaki zostaną udostępnione dane zasoby
* Dotyczące sposobu, w jaki nastąpi udostępnienie zasobów

Oświadczenie dotyczące oddania do dyspozycji Wykonawcy określonych zasobów musi wskazywać, że udostępnione zasoby spełnią warunki udziału w postępowaniu postawione przez Zamawiającego. Niewystarczającym jest wskazanie, że „zostaną udostępnione zasoby” – należy wskazać konkretne doświadczenie podmiotu trzeciego, które zostanie udostępnione Wykonawcy, a które spełnia postawione przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty stosowne wykazy, dowody oraz pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy danych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. To na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że w czasie realizacji zamówienia, będzie faktycznie dysponował zasobami niezbędnymi do jego realizacji. Jeżeli Wykonawca ma udowodnić Zamawiającemu określony stan rzeczy, należy przyjąć, że musi przedstawić dowody – dokumenty, które bezspornie i jednoznacznie wskazują, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia. Wykonawca nie ma obowiązku dysponowania określonymi zasobami podmiotu trzeciego w dniu składania ofert, jest zobowiązany do dysponowania zasobami w czasie realizacji zamówienia tj. zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania określonych zasobów do dyspozycji Wykonawcy jest wiążące dla podmiotu trzeciego jedynie wówczas, gdy oferta Wykonawcy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 29 lipca 2010 r., o sygnaturze KIO/486/10 *„Posłużenie się w tym przypadku przez ustawodawcę czasem przyszłym wskazuje, iż do faktycznej możliwości rozporządzania udostępnianymi przez inny podmiot zasobami ma dojść dopiero na etapie wykonania zamówienia. Tym samym ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego wykonawca nie jest zobowiązany wykazać, że już dysponuje udostępnianymi zasobami – za wystarczające należy uznać przyrzeczenie oddania do dyspozycji niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia zasobów, zawarte w oświadczeniu lub innego rodzaju pisemnej deklaracji podmiotu trzeciego”.*

**Pytanie nr 15.**

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga, aby w sytuacji polegania Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2b. Ustawy Pzp. na zasobach innych podmiotów, podmioty te brały czynny udział w realizacji zamówienia, a jeżeli tak, to czy i kiedy - w którym przypadku czynny udział powinien mieć charakter podwykonawstwa?

**Odpowiedź:**

Udostępnienie potencjału na podstawie art. 26 ust. 2b p.z.p. może przybrać postać podwykonawstwa, lecz nie musi. Wśród zasobów, które można udostępnić wykonawcy, jest wiele takich, które nie wymagają udziału podmiotu trzeciego w wykonywaniu zamówienia. W takiej sytuacji podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą, ale jednocześnie jego zasoby pozwolą wykonawcy na spełnienie warunków udziału w postępowaniu i w wypadku wybrania oferty wykonawcy umożliwią mu prawidłowe zrealizowanie zamówienia. Współpraca z podmiotem trzecim może przybrać np. formę doradztwa, konsultacji, szkoleń, a także – jak wskazano w wyroku KIO z 23 lipca 2010 r. (KIO 1448/10, 1450/10, 1451/10) – może to być każda postać udostępnienia know-how.

Biorąc jednak pod uwagę to, że udostępnienie zasobów musi być realne, w niektórych przypadkach podwykonawstwo jest jedyną formą realnego udostępnienia potencjału do wykonania zamówienia publicznego.

**Pytanie nr 16.**

W sposobie obliczania ceny Zamawiający nie precyzuje zasady zaokrąglania cen wyrażonych w złotych. Prosimy o szczegółowe doprecyzowanie kwestii do którego miejsca po przecinku powinna być zaokrąglona cena i jak należy w związku z tym dokonywać zaokrągleń kiedy trzecia cyfra występująca po przecinku to cyfra „5”?

**Odpowiedź:**

W postępowaniu będzie stosowana matematyczna zasada zaokrąglania liczb, np.: „Przy obliczaniu punktacji obowiązuje matematyczna zasada zaokrąglania liczb do dwóch miejsc po przecinku (tj. liczba 5 i powyżej- zaokrąglenie w górę, poniżej liczby 5 – zaokrąglenie w dół)” oraz: „Punktacja będzie wyliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

**Pytanie nr 17.**

W części XV SIWZ tj. Opis kryteriów (…) w pkt. 3 Zamawiający podkreśla, że *„przed podpisaniem umowy sprawdzi, czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował wykazaną ilością pojazdów z emisją gazów spalinowych w normach wyższych niż EURO 4”.*

Prosimy wyjaśnienie i doprecyzowanie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący jaką czynność Wykonawcy Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie faktycznego spełniania przedmiotowego warunku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób:

W części XV SIWZ tj. Opis kryteriów (…) w pkt. 3 **Zamawiający przed podpisaniem umowy sprawdzi czy Wykonawca faktycznie będzie dysponował wykazaną ilością pojazdów z emisją gazów spalinowych w normach wyższych niż EURO 4 poprzez odebranie w siedzibie Wykonawcy spisanym protokołem powołanej komisji ilości pojazdów z normą spalin wyższą niż EURO 4. Nie wykazanie tego warunku będzie jednoznaczne z uchylaniem się od podpisania umowy. Ponadto Zamawiający ma prawo dokonać takiej kontroli w trakcie realizacji usługi, a przypadku braku jej realizacji za pomocą zdeklarowanych ilości pojazdów z emisją gazów spalinowych w normach wyższych niż EURO 4, skorzysta z sankcji przewidzianych w umowie, z odstąpieniem od umowy w trybie natychmiastowym włącznie.**

**Pytanie nr 18.**

Zamawiający określa wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy i ustala je w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie ( pkt. XVI SIWZ).

Zgodnie z Art. 150. pkt.2. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zabezpieczenie ustala się wysokości od 2% do 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (…)”. Ponieważ Ustawodawca przewidział widełki w ramach których Zamawiający może ustalić wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jak również Art. 147.pkt. 1. Ustawy Pzp. zakłada, że Zamawiający może żądać od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy (…), a zatem może żądać zabezpieczenia, ale nie musi i związku z tym, że projekt Umowy zawiera i przewiduje szereg kar umownych w razie niewywiązania się Wykonawcy z realizacji usługi, wnioskujemy o zmianę wysokości tego zabezpieczenia tj. o nie stosowanie maksymalnej jego wielkości. Wnioskujemy, aby zabezpieczenie, zawierało się w przedziale 1- 5%d ceny całkowitej podanej w ofercie, co w sposób wystarczający powinno zabezpieczyć interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie takiej korekty do treści SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie nr 19.**

Prosimy o wyjaśnienie i doprecyzowanie w treści SIWZ terminu „odpady zielone”.

Zgodnie z definicją odpadów zielonych zawartej w Ustawie o odpadach (*Dz. U. z 2013 r. poz. 21,* Art. 3.1. pkt. 12). tejże), odpady zielone są to: „odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów”.

Czas trwania zamówienia, które realizowane będzie w oparciu o bieżące postępowanie przetargowe zaplanowano na 24 miesiące. Biorąc pod uwagę, że „odpady zielone” z przyczyn oczywistych nie są generowane przez cały rok kalendarzowy z uwagi na aurę i obiektywne okoliczności, jak również SWIZ nie reguluje w sposób szczegółowy czasu ich powstawania, nasuwa się uzasadniona obawa, że odpady określane jako zielone, de facto nie będą w całości odpadami zielonymi według przytaczanej wcześniej definicji, a mogą być w części odpadami z czyszczenia ulic i placów. Z kolei odpady z czyszczenia ulic i placów, a nawet odpady zielone zanieczyszczone odpadami z czyszczenia ulic i placów nie mogą być przyjmowane przez regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych z uwagi na inny swój skład i morfologię, co wyklucza z kolei możliwość realizacji innego wymogu SIWZ, a mianowicie ustawowego wymogu przekazywania odpadów zielonych do regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Zamawiający nie może zezwalać nieprecyzyjnymi zapisami SIWZ na naruszanie przez Wykonawcę przepisów ustawowych.

W związku z powyższym i w związku z Art. 29, ust. 1 Pzp., wnosimy o dookreślenie w treści SIWZ czasokresu w jakim w sposób oczywisty i nie budzący wątpliwości powstają na terenie nieruchomości zamieszkałych odpady zielone według przytaczanej definicji i jako takie stanowić mogą przedmiot zamówienia. W powszechnej praktyce przyjmuje się, że „odpady zielone” generowane są na terenie nieruchomości w okresie od 15 kwietnia do 15 listopada, a odpady powstające na terenie nieruchomości poza ww. czasokresem są odpadami z czyszczenia ulic i placów. Wnosimy o wprowadzenie takiego zapisu do treści SIWZ.

**Odpowiedź:**

Definicja odpadu zielonego nie wskazuje że jest to odpad zbierany w zamkniętym okresie czasowym. **Miasto zawarło umowę z firmą na „Utrzymanie czystości i porządku ulic placów
 i chodników, parkingów” posiadającą wpis do rejestru działalności regulowanej. W związku z tym nie ma niebezpieczeństwa, że dostarczane przez mieszkańców odpady lub odbierane od mieszkańców odpady zielone będą odpadami z czyszczenia ulic. W praktyce nie spotkaliśmy się z sytuacją aby mieszkaniec sam z własnej woli sprzątał; chodniki i ulice.**

Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg dokonuje modyfikacji SIWZ w następujący sposób:

 **XII. Miejsce i termin składania ofert pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie**

1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Tarnobrzega, ul. Mickiewicza 7, 39-400 Tarnobrzeg. Termin składania ofert upływa w dniu **17.12.2015r.** o godz. 10:00**.**

2. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą)
i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres: Urząd Miasta Tarnobrzega,
ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg oraz opatrzone nazwą zamówienia:

**Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnobrzeg odbieranych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy**

**Nie otwierać przed 17.12.2015 godz. 11:00**

 **XIII. Miejsce i termin otwarcia ofert pkt. 1 otrzymuje brzmienie**

1. Otwarcie ofert nastąpi  **17.12.2015r.** o godz. **11:00** w budynku Urzędu Miasta Tarnobrzega przy ul. Kościuszki 32, pok. 202