Spis zawartości opracowania

SPIS TREŚCI

OPIS OGÓLNY

OPIS TECHNICZNY

TABELE

TABELA NR 1 - BILANS MOCY - ROZDZIELNICA GŁÓWNA RG (ROZBUDOWA)

ZAŁĄCZNIKI

KARTY KATALOGOWE

RYSUNKI

E-1 – PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKU 1:500

E-2 – PROJEKT ILUMINACJI BUDYNKU 1:200

E-3 – SCHEMAT ILUMINACJI BUDYNKU

E-4 – SŁUP OŚWIETLENIOWY SO-1

E-5 – SŁUP OŚWIETLENIOWY SO-2

E-6 – SŁUP OŚWIETLENIOWY SO-3

E-7 – SŁUP OŚWIETLENIOWY SO-4

E-8 – SŁUP OŚWIETLENIOWY SO-5

E-9 – SCHEMAT ROZBUDOWY ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ RG

E-10 – WIDOK ELEWACJI - POŁUDNIE

E-11 – WIDOK ELEWACJI - WSCHÓD

E-12 – WIDOK ELEWACJI - ZACHÓD

E-13 – WIDOK ELEWACJI - PÓŁNOC

SPIS TREŚCI

[1 OPIS OGÓLNY 4](#_Toc16490646)

[1.1 INWESTOR 4](#_Toc16490647)

[1.2 OBIEKT 4](#_Toc16490648)

[1.3 ADRES INWESTYCJI 4](#_Toc16490649)

[1.4 BIURO PROJEKTOWE 4](#_Toc16490650)

[1.5 PRZEDMIOT OPRACOWANIA 4](#_Toc16490651)

[1.6 GWARANCJA 4](#_Toc16490652)

[1.7 WARUNKI OGÓLNE 4](#_Toc16490653)

[1.8 MATERIAŁY 5](#_Toc16490654)

[1.9 PODSTAWA 5](#_Toc16490655)

[1.10 WYKONAWSTWO ROBÓT 5](#_Toc16490656)

[2 OPIS TECHNICZNY 6](#_Toc16490657)

[2.1 ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA 6](#_Toc16490658)

[2.2 ZASILANIE BUDYNKU 6](#_Toc16490659)

[2.2.1 ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ 6](#_Toc16490660)

[2.3 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 6](#_Toc16490661)

[2.3.1 OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE 6](#_Toc16490662)

[2.3.2 SŁUPY OŚWIETLENIOWE 6](#_Toc16490663)

[2.3.3 OPRAWY OŚWIETLENIOWE 6](#_Toc16490664)

[2.3.4 KABLOWA LINIA ZASILAJĄCA 7](#_Toc16490665)

[2.4 OCHRONA PRZEPIĘCIOWA 8](#_Toc16490666)

[2.5 OCHRONA PRZED PORAŻENIEM 8](#_Toc16490667)

[2.6 INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA ISTNIEJĄCA 9](#_Toc16490668)

[3 TABELE 10](#_Toc16490669)

[4 ZAŁĄCZNIKI 11](#_Toc16490670)

# OPIS OGÓLNY

## INWESTOR

URZĄD MIASTA PŁOCK

UL. STARY RYNEK 1

09-400 PŁOCK

## OBIEKT

ILUMINACJA ZABYTKOWEJ ŚWIĄTYNI NA SZLAKU JAKUBOWYM – IMIELNICA PRZY UL. WYSZOGRODZKIEJ 166 W PŁOCKU

## ADRES INWESTYCJI

DZIAŁKA NR EWID. 1088/2, OBRĘB PODOL-BOROWICZKI, ARK. 46

## BIURO PROJEKTOWE

INCEPTUM ARCHITEKCI

UL. KOKOSOWA 20

60-185 SKÓRZEWO

## PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt wykonawczy obejmuje opracowanie instalacji iluminacji dla obiektu wymienionego w punkcie 1.2.

Podstawę opracowania stanowiły: podkłady architektoniczne, uzgodnienia branżowe, uzgodnienia   
z Inwestorem, obowiązujące normy i przepisy.

Opracowanie niniejsze zawiera następujące instalacje oraz ich elementy:

* Instalację oświetlenia iluminacyjnego,
* Zasilenie urządzeń teletechnicznych,

## GWARANCJA

W okresie gwarancyjnym Wykonawca robót elektrycznych zapewni 100% serwis wszystkich systemów.

## WARUNKI OGÓLNE

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej opisanej w niniejszej dokumentacji.

Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.

Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych wewnętrznych w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować na własny koszt.

Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji.

Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić sporne kwestie z Zamawiającym.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.

Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór. Do wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem i niniejszą specyfikacją.

## MATERIAŁY

Jeśli nie podano inaczej, wszystkie materiały muszą być dostarczone w modelach nowych i dostępnych na rynku. Tam gdzie projekt odwołuje się do szczególnych producentów i typów z zaznaczeniem “typu”, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia materiałów zgodnie z podanym typem albo produktów o nie gorszych parametrach.

## PODSTAWA

Firma elektryczna (wykonawca) musi posiadać uprawnienia zgodnie z polskimi przepisami. Firma elektryczna jest odpowiedzialna za zapewnienie koniecznych powiadomień i innych wymaganych do podłączeń. Kontrakt na roboty elektryczne musi być zgodny z Polskimi normami, przepisami.

## WYKONAWSTWO ROBÓT

Instalacje winny zostać schowane przy użyciu odpowiedniego wyposażenia.

Inne instalacje, jak na przykład kable, należy wykonywać w przepustach kablowych, kanałach instalacyjnych, a kable / przewody w rurach bezpośrednio w elementach budowlanych.

Puszki i rury nie zakrywane przez elementy wykonywane fabrycznie muszą być zamontowane i dostarczone przez wykonawcę instalacji elektrycznych. Rury i kable należy mocować przy użyciu zaprawy cementowej, a bruzdy na rury należy naprawić. Zaprawa cementowa musi być zlicowana ze ścianą w związku z późniejszymi robotami wykończeniowymi.

Wykończenia należy wykonywać na etapie robót budowlanych. Należy do tego przystosować otwory na rurki i puszki. Nie wykonywać zbyt głębokich otworów. Nie montować przewodów rurowych na kable po obu stronach ścianek lekkich, chyba że rury są umieszczane w odległościach co najmniej 15 cm jedna od drugiej.

Wyłączniki należy zakładać na gotowo po ukończeniu ścian. Oprawy oświetleniowe będą dostarczone i zamontowane przez wykonawcę robót elektrycznych we współpracy z wykonawcą sufitów. Puszki, które będą umieszczane w ścianach wykładanych glazurą należy montować we współpracy z wykonawcą ścian.

Instalacje na wolnym powietrzu należy wykonać w klasie obudowy IP54.

Wszystkie otwory w elementach budowlanych wykonywane do prowadzenia instalacji elektrycznej i montażu puszek (stosuje się to również do fundamentów, stropów i ścian betonowych) wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wszystkie otwory w blachach trapezowych wykonuje wykonawca instalacji elektrycznych. Wykonawca instalacji elektrycznych wykonuje również przepusty rurowe w fundamentach i innych elementach budowlanych.

# OPIS TECHNICZNY

## ISTNIEJĄCA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

## ZASILANIE BUDYNKU

### ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

* Obiekt aktualnie jest zasilany z istniejącego złącza kablowego. Nie jest wymagany wzrost mocy energii elektrycznej na budynku.

## INSTALACJA OŚWIETLENIOWA

### OŚWIETLENIE ILUMINACYJNE

Na elewacji kościoła projektuje się montaż opraw oświetleniowych akcentujących wejścia do od strony ulicy oraz wieżę kościoła. Dokładne rozmieszczenie pokazano na rys. E-1. Zasilanie opraw na słupach wykonać za pomocą kabla typu YAKXS 4x16mm2 wraz z taśmą stalową ocynkowaną 25x4. Zasilanie opraw na dachu i wieży wykonać za pomocą kabla YKYżo 3x4mm2.Kabel zakończyć na rozdzielnicy głównej zlokalizowanej w zakrystii. Za sterowanie oprawami odpowiedzialny będzie zegar astronomiczny, na którym należy ustawić czasy załączeń.

W celu wykonania iluminacji wieży ze spiczastym dachem zaprojektowano :

- oprawy P1 na słupach 10m, na których na wysokości 4m przewidziano umiejscowienie opraw P4/P3,

- oprawy P1 zlokalizowane na elewacji wykuszy poprzecznej nawy z kaplicami, na poziomie przy krawędzi dachu,

- oprawy P12 zlokalizowane nad dachem nawy głównej i zamontowane na tylnej elewacji baszty, jako podświetlenie tej elewacji,

Do oświetlenia elewacji bocznych i tylnej zaprojektowano:

- oprawy P12 instalowane do szczytowej tylnej elewacji nawy z kaplicami zlokalizowanymi poprzecznie do nawy głównej i umiejscowienie w zagłębiach pomiędzy dachami prezbiterium,

Do wykreowania efektownych podświetleń akcentujących zaprojektowano:

- oprawy P8 przewidziane do zainstalowania za attyką portalu wejściowego po bokach baszty jako podświetlenie przepierzenia dachowego nawy głównej,

- oprawy P11 zlokalizowane na elewacji frontowej baszty , przy jej dolnej krawędzi nad daszkiem portalu wejściowego,

- oprawy P13 zlokalizowane u podstawy kasetonowych naroży na szczycie elewacji baszty,

- oprawy P14 jako podświetlenie ściętych naroży,

- oprawy P16 umiejscowione u podstawy małej wieżyczki na dachu nawy głównej,

### SŁUPY OŚWIETLENIOWE

Należy dostarczyć następujące słupy oświetleniowe gładkie, RAL9011, kolor czarny z prefabrykowanym fundamentem:

- SO1 - słup o wysokości 10m do montażu projektora P1, ze wspornikiem na wysokości 4m do montażu projektora P3 i P4 oraz z wysięgnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO2 – słup o wysokości 4m do montażu projektora P2/P3/P5/P7, z wysięgnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO3 - słup o wysokości 4m ze wspornikiem na szczycie do montażu projektora P9, z wysięgnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO4 - słup o wysokości 4m ze wspornikiem na szczycie do montażu dwóch projektorów P9/P10 lub P10/P11,   
z wysięgnikiem na h=3,5-3,6m do podwieszenia opraw Z1,

- SO5 - słup o wysokości 3,5-3,6m z wysięgnikiem do podwieszenia opraw Z1,

### OPRAWY OŚWIETLENIOWE

W projekcie przewidziano następujące oprawy:

- P1 – niewielkich rozmiarów projektor architektoniczny LED, obudowa aluminiowa, klosz hartowane szkło o grubości 4mm, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK08, strumień świetlny 3511lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 355x195x95mm

- P2 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 29534lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 366x395x455mm

- P3 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka wąskostrumieniowa intensywna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 18999lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P4 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka wąskostrumieniowa szeroko intensywna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 17471lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P5 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka symetryczna szeroka, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 20195lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P6 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka wąskostrumieniowa intensywna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 17576lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P7 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka symetryczna szeroka, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 18062lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 366x395x455mm

- P8 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka symetryczna szeroka, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 11863lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 368x400x319mm

- P10 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka symetryczna szeroka, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 6092lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 233x265x319mm

- P11 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, klosz z płaskiego hartowanego szkła, optyka symetryczna szeroka, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK07, strumień świetlny 4890lm, temperatura barwowa 4000K, wymiar 233x265x319mm

- P12 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego   
z wewnętrznym sitodrukiem, optyka eliptyczna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK09, strumień świetlny 3964lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P13 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego   
z wewnętrznym sitodrukiem, optyka eliptyczna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK09, strumień świetlny 2052lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P14 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego   
z wewnętrznym sitodrukiem, optyka asymetryczna średnia, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK09, strumień świetlny 1853lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P15 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego   
z wewnętrznym sitodrukiem, optyka wąskostrumieniowa intensywna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK09, strumień świetlny 1247lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- P16 – projektor na źródło LED, obudowa aluminiowa, dyfuzor z płaskiego ekstra jasnego szkła hartowanego   
z wewnętrznym sitodrukiem, optyka wąskostrumieniowa szeroko intensywna, stopień ochrony IP66, odporność mechaniczna IK09, strumień świetlny 1180lm, temperatura barwowa 3000K, wymiar 300x220x50mm

- Z1 – oprawa oświetlenia parkowego, obudowa aluminiowa, IP66, IK10

### KABLOWA LINIA ZASILAJĄCA

Z rozdzielni głównej poprowadzić kabel YKY 3x4mm2 zakrystią do miejsca wyjścia na teren zewnętrzny. W tym celu należy rozebrać cześć zabudowy meblowej znajdującej się w pomieszczeniu zakrystii. Instalacje ukryć w bruzdach. Następnie kabel poprowadzić w ziemi i wprowadzić do pomieszczenia kościelnego nad elewacją z kamienia. W wnętrzu instalacje poprowadzić pionowo w bruździe na poddasze.

Trasę kabli oraz lokalizacje słupów oświetleniowych powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopów próbnych celem sprawdzenia stanu uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie łącznie z odbiorem skrzyżowań projektowanego kabla z innymi urządzeniami, jak również sposób zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami. Projektowany kabel należy układać w temperaturze nie mniejszej niż 0 oC w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabla można go zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10×dzew kabla. Linię kablową nn-0,4 kV należy ułożyć w ziemi na głębokości 0,7m. mierząc od górnej części przewodu do powierzchni ziemi. Kabel należy układać na 10 cm warstwie jasnego piasku linią falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania ewentualnych przesunięć gruntu). Następnie należy kabel przysypać 10 cm warstwą jasnego piasku, 15 cm warstwą ziemi i przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm. Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Kabel nn-0,4 kV ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony   
w trwałe oznaczniki (opaski informacyjne OKi) umieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz   
w miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zbliżeniach, miejscach kolizyjnych itp. Na oznacznikach należy trwale umieścić napisy zawierające: symbol, nr ewidencyjny, znak użytkownika, rok ułożenia- treść opasek uzgodnić z inwestorem przed rozpoczęciem prac ziemnych.

Wykop należy zasypać ziemią rodzimą ubijając ją warstwami a obszar objęty pracami ziemnymi przywrócić do stanu pierwotnego.

W przypadku kolizji z istniejąca infrastruktura podziemną kabel układać w rurze osłonowej typu DVR75.   
W miejscach uniemożliwiających wykonanie wykopu otwartego należy wykonać przecisk hydrauliczny lub przewiert sterowany rurą typu RHDPEp 110/6,3.

Rurę ochronną zabezpieczyć przed zamuleniem.

Razem z kablami zasilającymi oprawy oświetleniowe na słupach układać bednarkę typu FeZn 4x25mm. Słupy uziemić poprzez połączenie z bednarką. Przy krańcowych słupach dodatkowo wykonać uziom pionowy.

Ułożoną i opisaną linię kablową należy zgłosić do:

* inspektora nadzoru celem dokonania odbioru;
* właściwego organu geodezyjnego celem zinwentaryzowania linii.
* Do zasypania rowów przystąpić po otrzymaniu pozytywnego protokołu odbioru.

Podstawą do załączenia linii pod napięcie są pozytywne protokoły pomiarów stanu izolacji i próby napięciowej.

## OCHRONA PRZEPIĘCIOWA

Przyczyną powstawania przepięć są:

* bliskie i dalekie wyładowania atmosferyczne
* bezpośrednie wyładowania atmosferyczne
* procesy łączeniowe w sieci elektroenergetycznej
* fale wędrujące

Dla ochrony budynku przed wyżej wymienionymi skutkami, zainstalowanych w nim urządzeń i instalacji należy w rozdzielni głównej zainstalować ochronniki przeciwprzepięciowe typu DEHNventil M TNS 255 FM lub inne równoważne o nie gorszych parametrach.

Ochronniki łączyć linką miedzianą z szynami N, PE i L1, L2, L3. Podane przekroje na schematach są przekrojami minimalnymi.

## OCHRONA PRZED PORAŻENIEM

W projektowanej instalacji elektrycznej budynku, ochronę przeciwpożarową należy wykonać zgodnie z:

* wieloarkuszową normą PN-HD -60634
* Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W projektowanej instalacji należy zastosować ochronę przed dotykiem bezpośrednim, poprzez ułożenie przewodów w izolacji 750 V, a kabli w izolacji 1000V, oraz stosowanie osłon urządzeń elektrycznych (osłony osprzętu, tablic, szaf rozdzielczych). Uzupełnieniem ochrony przed dotykiem bezpośrednim będą wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie wyłączalnym 30 mA instalowane w obwodach szczególnie narażonych (obwody gniazd wtykowych, obwody oświetleniowe w budynku).

Ochronę przed dotykiem pośrednim, stanowić będzie samoczynne szybkie wyłączenie zasilania z wykorzystaniem przetężeniowych urządzeń ochronnych, oraz zabezpieczeń topikowych poszczególnych obwodów odbiorczych. Rozdział układu zasilania z TN-C na TN-S następuje w rozdzielniach głównych budynku.

Szynę PEN złącza (miejsce rozdziału) należy uziemić, a oporność uziomu nie powinna przekraczać 10 om.

Całą instalację elektryczną budynku wykonać w układzie zasilania TN-S, czyli z oddzielnymi przewodami ochronnymi PE w kolorze izolacji żółto-zielonym (dotyczy to także obwodów oświetleniowych).

Wszystkie gniazda wtykowe winny posiadać bolce ochronne, do których będą przyłączone przewody ochronne PE (izolacja żółto-zielona). Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji należy wykonać pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

## INSTALACJA ODGROMOWA I UZIEMIAJĄCA ISTNIEJĄCA

Instalacje odgromową (LPS) oraz uziemiająca budynku nie wymagają wymiany.

Po wykonaniu prac modernizacyjnych należy wykonać pomiary rezystancji uziomu, którego wartość nie powinna przekraczać 10 om .

Opracował

Marcin Gatniejewski

# TABELE

# ZAŁĄCZNIKI

KARTY KATALOGOWE

































