**OPIS ZAKRESU I SPOSOBU PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH**

**1. Dotychczasowy sposób użytkowania**

Pustostan - Budynek mieszkalny jednorodzinny częściowo podpiwniczony z poddaszem użytkowym, drewniany, kryty blachą trapezową .

Stan techniczny niezagrażający bezpieczeństwu użytkowania.

Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków

**2. Opis sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych**

Ze względu na usytuowanie budynku na terenie ogrodzonym i zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie wykonywania robot rozbiórkowych, należy je zrealizować w jak najkrótszym czasie oraz z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa.

Rozbiórkę rozpoczynamy od wygrodzenia strefy terenu rozbiórki wokół obiektów i umieszczenia tablic informacyjnych BHP (Uwaga roboty rozbiórkowe! ). Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy upewnić się, czy na miejscu objętym robotami lub w miejscach zagrożonych nie znajdują się w czasie wykonywania robót osoby postronne. Niezbędne jest zbadanie elementów podlegających rozbiórce w celu stwierdzenia ich wielkości i konstrukcji.

Roboty wykonywać przy pomocy sprzętu mechanicznego oraz ręcznie.

Kolejność prac rozbiórkowych:

- rozebranie pokrycia dachowego i konstrukcji dachu,

- rozebranie ścian działowych,

- rozbieranie ścian zewnętrznych,

- rozbiórka posadzek,

- rozbiórka elementów posadowienia obiektów na podłożu

- wyrównanie i uprzątnięcie terenu rozbiórki

Zagospodarowanie odpadów porozbiórkowych nastąpi w sposób przewidziany w przepisach ustawy o odpadach z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2019 poz. 701 t.j.).

Powierzchnia terenu po rozbiórce obiektów zostanie uporządkowana i wyrównana.

**3. Odpady porozbiórkowe**

Materiały porozbiórkowe zostaną zagospodarowane przez wykonawcę prac rozbiórkowych, elementy stalowe jako materiał z odzysku będą odwiezione do punktu skupu złomu, a eternit, gruz betonowy, elementy drewniane i drewnopochodne będą wywiezione do miejsc przeznaczanych na ten cel, bądź przeznaczony do recyklingu i ponownego wykorzystania.