**Szczegółowy Opis Przedmiotu Szacowania (SOPS)**

Dotyczący świadczenia usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów w formie on-line przy wykorzystaniu systemu do wideokonferencji, o tematyce zgodnej z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Grupy Robocze funkcjonujące w ramach Sieci

"Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" w podziale na 10 części.

Przedmiot szacowania jest współfinansowany ze środków projektu, nr POPT.02.01.00-00-0287/19 Kontynuacja wsparcia funkcjonowania sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju" na lata 2020-2022 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

**Zamawiający:**

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

NIP: 7010151052, REGON: 141628410

https://www.gdos.gov.pl/

osoby do kontaktu w sprawie procedury zamówienia:

……………………. , tel. ………………, e-mail ………………………..

……………………. , tel. ………………, e-mail ………………………..

**Informacje o projekcie**

**„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"** to krajowa sieć organów środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi. Sieć powstała na mocy porozumienia podpisanego 3 grudnia 2010 r. przez Ministra Środowiska, Ministra Rozwoju Regionalnego oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, jako platforma współpracy na wzór europejskiej sieci ENEA-MA (ang. European Network of Environmental Authorities- Managing Authorities).

Funkcjonowanie Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jest odpowiedzią na oczekiwania Unii Europejskiej, aby kwestie ochrony środowiska były kompleksowo i należycie uwzględniane w działaniach i programach współfinansowanych z funduszy unijnych. Istnienie Sieci pozwala na stałą współpracę pomiędzy organami odpowiedzialnymi za realizację działań dotyczących ochrony środowiska oraz instytucjami zarządzającymi funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych.

W skład sieci wchodzą przedstawiciele:

• Ministerstwa Klimatu i Środowiska;

• Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jako instytucji zarządzającej programami unijnymi;

• Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (obecnie Ministerstwo Infrastruktury);

• Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;

• regionalnych dyrekcji ochrony środowiska;

• zarządów województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi;

• Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Swoje cele i zadania Sieć realizuje za pomocą eksperckich grup roboczych, w których w skład wchodzą przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych w jej prace.

**Grupy Robocze**

**Grupy Robocze** stanowią fora współpracy pomiędzy organami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska oraz instytucjami odpowiedzialnymi za zarządzanie funduszami unijnymi na różnych poziomach administracyjnych na rzecz włączania aspektów środowiskowych w przygotowanie, zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie i ewaluację programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy unijnych.

W sieci funkcjonują następujące Grupy Robocze:

• Grupa Robocza ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko;

• Grupa Robocza ds. Gospodarki Odpadami;

• Grupa Robocza ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej;

• Grupa Robocza ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020, przekształcona w GR ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027;

• Grupa Robocza ds. Ochrony Powietrza i Energetyki;

• Grupa Robocza ds. Hałasu;

• Grupa Robocza ds. Pozwoleń Zintegrowanych;

• Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu;

• Grupa Robocza ds. Szkód w Środowisku;

• Grupa Robocza ds. Zielonych Zamówień Publicznych.

**Przedmiot szacowania**

Przedmiotem szacowania jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu **warsztatów w formie on-line,** przy wykorzystaniu systemu do wideokonferencji, o tematyce zgodnej   
z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Grupy Robocze funkcjonujące w ramach Sieci "Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju"

Warsztaty mają na celu usystematyzowanie, pogłębienie i utrwalenie wiedzy, która przyczyni się do wypracowania rozwiązań usprawniających pracę osób biorących udział w pracach Grup Roboczych.   
Istotnym elementem warsztatów jest doskonalenie umiejętności poprzez praktyczne ich wykorzystanie za pomocą ćwiczeń oraz aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Przedmiot szacowania podzielony jest na 10 części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną liczbę części, którą zgodnie z posiadaną specjalistyczną wiedzą i kompetencjami jest w stanie zrealizować. Zakres warsztatów w ramach każdej części zawiera poniższa tabela

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grupa Robocza** | **Zakres** | | **Uzasadnienie celowości realizacji** | **Planowany termin** |
| **Część I** | | | | |
| ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 | Omówienie zasad ochrony przyrody, które powinny być przestrzegane w inwestycjach ze środków UE. W toku warsztatów poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:  -minimalne wymogi (zasady) zachowania przyrody w projektach UE wynikające z prawa unijnego i krajowego,  -dobre praktyki w powyższym zakresie zaobserwowane w Polsce i innych krajach, które są warte uwzględnienia w ramach programów operacyjnych,  - wypracowanie materiału (około 2-10 stron), w którym zostaną zebrane zasady ochrony przyrody w projektach finansowanych z funduszy UE – każda Instytucja Zarządzająca programu operacyjnego będzie mogła wykorzystać materiał w swojej dokumentacji konkursowej, np. jako załącznik do SZOOP lub regulaminu konkursu z przypisem, iż materiał został wypracowany w toku prac grupy NPF 2021-2027. | | Przeprowadzenie warsztatu/ seminarium umożliwi poszerzenie wiedzy członków grupy w zakresie zasad ochrony przyrody w projektach finansowanych z funduszy UE. Wypracowany w ramach prac grupy materiał będzie mógł zostać wykorzystany przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi w dokumentacji konkursowej (przy wskazaniu informacji, iż materiał został wypracowany przez grupę NPF 2021-2027). Materiał ten będzie stanowić odpowiedź na zastrzeżenia płynące z Komisji Europejskiej, przedstawiane na licznych spotkaniach, dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia przyrody w projektach finansowanych z programów operacyjnych. Ujednolicenie wymogów w zakresie zasad ochrony przyrody w programach operacyjnych i zebranie ich w formie materiału udostępnionego w dokumentacji konkursowej pozwoli nie tylko na odpowiednie zabezpieczenie przyrody ale będzie też stanowić duże ułatwienie dla wnioskodawców, którzy składają projekty do różnych programów operacyjnych. Ponadto podanie źródła wypracowania materiału w dokumentacji konkursowej wpłynie pozytywnie na propagowanie działalności prac grupy jak i całej sieci. | II-IV kwartał 2021 roku. |
| **Część II** | | | | |
| ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 | | Omówienie zagadnień dotyczących gatunków inwazyjnych pod kątem inwestycji ze środków UE. W toku warsztatów poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:  - stan prawny i zmiany w prawodawstwie UE i krajowym w zakresie gatunków inwazyjnych,  - dobre praktyki w powyższym zakresie zaobserwowane w Polsce i innych krajach, które są warte uwzględnienia w ramach programów operacyjnych,  - omówienie materiałów GDOŚ (lub z innych źródeł) opracowanych w tym zakresie,  - zostanie rozważone wypracowanie materiału, który mógłby być pomocny przy wdrażaniu projektów finansowanych z funduszy UE – każda Instytucja Zarządzająca programem operacyjnym będzie mogła wykorzystać materiał w swojej dokumentacji konkursowej, np. jako załącznik do SZOOP lub regulaminu konkursu z przypisem, iż materiał został wypracowany w toku prac grupy NPF 2021-2027. | Przeprowadzenie warsztatów umożliwi poszerzenie wiedzy członków grupy w zakresie problematyki gatunków inwazyjnych. Wypracowany w ramach prac grupy materiał (jeśli zapadnie decyzja o potrzebie wypracowania materiału) będzie mógł zostać wykorzystany przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi w dokumentacji konkursowej (przy wskazaniu informacji, iż materiał został wypracowany przez grupę NPF 2021-2027). Ujednolicenie wymogów w zakresie problematyki gatunków inwazyjnych w programach operacyjnych i zebranie ich w formie materiału udostępnionego w dokumentacji konkursowej pozwoli nie tylko na odpowiednie zabezpieczenie przyrody ale będzie też stanowić duże ułatwienie dla wnioskodawców, którzy składają projekty do różnych programów operacyjnych.  Ponadto podanie źródła wypracowania materiału w dokumentacji konkursowej wpłynie pozytywnie na propagowanie działalności prac grupy jak i całej sieci.  Poszerzenie wiedzy członków grupy w przedmiotowym zakresie ułatwi również zachowanie komplementarności z planowym przez GDOŚ projektem Life Zint. w zakresie zwalczania gatunków inwazyjnych. | II-IV kwartał 2021 roku. |
| **Część III** | | | | |
| ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 | | Omówienie zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii pod kątem inwestycji ze środków UE. W toku warsztatów poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:  - techniczne aspekty oze – stosowane technologie,  - problemy techniczne lub prawne diagnozowane przy inwestycjach z zakresu oze, na które należy zwrócić uwagę przy konstruowaniu wsparcia w ramach programów operacyjnych,  - nowe technologie w zakresie oze, trendy, kierunki rozwoju, dobre praktyki,  - aspekty, które należałoby premiować w kryteriach wyboru projektów. | Przeprowadzenie warsztatów umożliwi poszerzenie wiedzy członków grupy w zakresie odnawialnych źródeł energii. Wpłynie to pozytywnie na programowanie interwencji w przedmiotowym zakresie w programach operacyjnych, zwłaszcza w obszarze doboru kryteriów wyboru projektów. Wybór tematyki warsztatu jest również pokłosiem zapotrzebowania zgłaszanego przez członków grupy w ramach dotychczasowych prac grupy. | II-III kwartał 2021 roku. |
| **Część IV** | | | | |
| ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 | | Omówienie zasad prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem wpływu zmian legislacyjnych wprowadzonych w latach 2019-2020. W toku warsztatów poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:  -odejście od obowiązku regionalizacji w gospodarce odpadami i jego wpływ na sytuacje w systemie gospodarki odpadami,  -aktualny charakter formalno-prawny planów inwestycyjnych stanowiących załączniki do wpgo i ich znaczenie w regionalnym/krajowym systemie gospodarowania odpadami,  -zakres odpowiedzialności przedmiotowej gmin w obszarze gospodarki odpadami – omówienie za jakie zadania odpowiedzialna jest obowiązkowo gmina a jakie czynności może wykonywać fakultatywnie,  -zasady dotyczące selektywnego zbierania odpadów – uregulowania i praktyka, co można zmienić, aby poprawić jakość procesu i uzyskać lepszy surowiec na potrzeby recyklerów,  -cele UE w zakresie gospodarki odpadami w perspektywie do roku 2035 oraz potencjalne konsekwencje w przypadku ich nieosiągnięcia. | Przeprowadzenie warsztatu umożliwi osobom biorącym w nim udział dostosowanie swojej wiedzy do zmian prawnych wprowadzonych w ostatnich latach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Udział w warsztatach przyczyni się do uzyskania wiedzy zarówno teoretycznej jak i praktycznej, co będzie skutkowało efektywniejszym wykonywaniem zadań służbowych. | I połowa 2021 r. |
| **Część V** | | | | |
| ds. Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 | | Warsztat miałby dotyczyć kwestii adaptacji do zmian klimatu. W toku warsztatów poruszone zostaną w szczególności następujące zagadnienia:  -projekty, które powinny być wspierane z zakresu adaptacji do zmian klimatu (szczegółowe rozwiązania, kwestie techniczne),  -szczególny nacisk powinien zostać położony na Nature Based Solutions, zieloną infrastrukturę, systemy retencji w mieście,  -dobre praktyki w powyższym zakresie zaobserwowane w Polsce i innych krajach, które są warte uwzględnienia w ramach programów operacyjnych,  -problemy jakie napotyka realizacja inwestycji – zarówno techniczne jak i prawne,  -przykłady błędów w ramach inwestycji z tego zakresu na które należałoby zwrócić uwagę w celu wyeliminowania ich w projektach finansowanych z funduszy UE,  -uszeregowanie możliwych działań/rozwiązań technicznych w korelacji z osiąganymi efektami,  -wskaźniki, jakie powinny być dobrane pod grupy przedsięwzięć,  -aspekty, które należy premiować w kryteriach wyboru projektów. | Przeprowadzenie warsztatu umożliwi poszerzenie wiedzy członków grupy w zakresie projektów adaptacji do zmian klimatu w projektach finansowanych z funduszy UE. Wypracowane w ramach prac grupy wnioski będą mogły zostać wykorzystane przez Instytucje Zarządzające programami operacyjnymi w dokumentacji konkursowej. | II-IV kwartał 2021 roku. |
| **Część VI** | | | | |
| ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej / podgrupa KPOŚK | | Podział ścieków: bytowe, komunalne, przemysłowe.  -Różnica między płynnymi odpadami a ściekami.  -Czy ścieki bytowe z terenu zakładu przemysłowego, niezmieszane z innymi ściekami, powinny być kwalifikowane jako bytowe czy jako przemysłowe?  -Jak kwalifikować mieszaninę ścieków przemysłowych i wód opadowych odprowadzanych z terenu zakładu jednym wylotem (również w kontekście naliczania opłat)  -Kiedy mamy do czynienia ze ściekami w związku z prowadzeniem obiektów służących do hodowli ryb?  -Ścieki inne – kategoria pojawiająca się tylko w rozporządzeniu ściekowym.  - Charakterystyka poszczególnych rodzajów ścieków, w tym ścieków przemysłowych z uwzględnieniem głównych gałęzi przemysłu w Polsce; rodzaje zanieczyszczeń występujących w ściekach.  2. Zakazy dotyczące odprowadzania ścieków, wynikające z Prawa wodnego i z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, w tym:  - Kiedy mamy do czynienia z odprowadzaniem do wód, a kiedy do ziemi (w przypadku urządzenia wodnego).  - Kwalifikacja i zagospodarowanie wód zasolonych z odwodnienia zakładów górniczych – kiedy stanowią ścieki? Kiedy można je odprowadzać do wód?  3. Możliwe sposoby zagospodarowania ścieków/odprowadzanie (rodzaje) – w tym rolnicze wykorzystanie ścieków.  4. Pozwolenia wymagane w związku z wytwarzaniem, odprowadzaniem (do środowiska lub do urządzeń kanalizacyjnych), odbiorem i oczyszczaniem ścieków: rodzaje korzystania z wód, niezbędna zawartość operatu, niezbędna treść pozwolenia.  5. Zgodność pozwolenia z KPOŚKą  6. Ścieki z przelewów burzowych – warunki odprowadzania, treść pozwolenia, wymagania formalne (decyzja z art. 80 pr. wod.). | Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej problematyki ściekowej zarówno przepisów, jak i rozwiązań technicznych, w kontekście działań orzeczniczych i kontrolnych w zakresie kontroli gospodarowania wodami oraz prowadzenia postępowań dotyczących zgód wodnoprawnych. | II-IV kwartał 2021 r. |
| **Część VII** | | | | |
| ds. Gospodarki Wodno-Ściekowej / podgrupa RDW | | Prawo ochrony środowiska i Prawo ochrony przyrody w kontekście dostosowania zakresu prac utrzymaniowych oraz sposobu ich prowadzenia od występujących form ochrony przyrody  - Pojęcie instalacji – w kontekście odniesienia do rozdziału kompetencji ooś w szczególności podpunkt c) „budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję” w kontekście ferm, oraz art. 378 ustęp 2a w kontekście podziału kompetencji w PGW WP  - zagadnienie odpadów – w kontekście składowisk odpadów  Art. 6. 2. zasada przezorności – okoliczności stosowania, wymagania jakie muszą być spełnione  -pozwolenia zintegrowane | Konieczność uzależnienia i dostosowania zakresu prac utrzymaniowych oraz sposobu ich prowadzenia od występujących na terenie form ochrony przyrody. Wykorzystywanie ww. pojęć i zagadnień w procesie postępować z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko. | III kwartał 2021 r. |
| **Część VIII** | | | | |
| ds. Szkód w Środowisku | | Warsztat z tematu klasyfikacji zanieczyszczonej gleby i ziemi jako odpad niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny:  -podstawy prawne klasyfikacji zanieczyszczonej gleby i ziemi jako odpad niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny,  - przyporządkowanie zanieczyszczonej gleby lub ziemi do odpowiedniej grupy odpadów, podgrupy i rodzaju,  -wytyczne w sprawie klasyfikacji odpadów  -charakterystyka i metody badań laboratoryjnych, umożliwiające właściwą klasyfikację zanieczyszczonej gleby i ziemi jako odpad niebezpieczny lub inny niż niebezpieczny,  -jak rozpoznać czy odpad został prawidłowo zaklasyfikowany,  -jak czytać kartę przekazania odpadów i co powinna zawierać. | Odbiorcami warsztatu będą pracownicy RDOŚ z całej Polski. Warsztaty mają posłużyć jako pomoc przedstawicielom administracji w właściwym podejściu i interpretacji, przekładanych do uzgodnienia projektów planów remediacji i sprawozdań z wykonanych remediacji, a także w podniesieniu jakości prowadzonych postępowań z zakresu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi i szkód w środowisku, poprzez rozszerzenie kwalifikacji pracowników RDOŚ.  Wiedza zdobyta przez uczestników pozwoli na:  -lepszą weryfikację projektów planów remediacji i sprawozdań z przeprowadzonych remediacji;  -formułowanie poprawnych zapisów w decyzjach uzgadniających plany remediacji,  -wypracowanie jednolitego stanowiska i interpretacji przepisów w wydawanych decyzjach administracyjnych. | II połowa 2021 r. |
| **Część IX** | | | | |
| ds. Szkód w środowisku | | Budowa geologiczna i hydrogeologiczna jako aspekt projektu planu remediacji powierzchni ziemi. | Regionalny dyrektor ochrony środowiska jest organem właściwym w przypadkach zanieczyszczeń powierzchni ziemi, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska i ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie. Decyzje wydawane przez organ dotyczące remediacji szkody w środowisku lub historycznego zanieczyszczenia powierzchni ziemi oparte są, w przypadku działania na wniosek, o przedłożony przez zobowiązanego projekt planu remediacji. Projekt ten zawiera m.in. informacje o budowie geologicznej i warunkach hydrogeologicznych niezbędnych do dokonania oceny (…). Jak wynika z przedkładanych do rdoś dokumentacji projekty te w ww. zakresie są opracowywane z różną poprawnością, dokładnością, starannością i stopniem szczegółowości. Autorzy opracowań różnicują przedkładane informacje na temat budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych. Jedni przedstawiają tylko te, które można odczytać z map dostępnych na ogólnodostępnych portalach, natomiast część projektów oparta jest o bardzo szczegółowe analizy zaczynając od danych ogólnych dla regionu (utwory geologiczne, zbiorniki wód podziemnych), a kończąc na budowie szczegółowej opracowanej w oparciu o informacje odczytane z otworów geologicznych.  Biorąc pod uwagę, tak zróżnicowane podejście, a co najważniejsze brak wytycznych do opracowania tego punktu z ustawy w przepisach dotyczących remediacji, zachodzi potrzeba do wypracowania na podstawie wiedzy eksperckiej spójnej instrukcji co do zakresu informacji wymaganych przez organ w projektach planów remediacji. | II połowa 2021 r. |
| **Część X** | | | | |
| ds. Pozwoleń Zintegrowanych | | Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - nowy charakter i zakres.  -Postępowanie w sprawach wymagających wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:  -Właściwość organów, rodzaje inwestycji i przedsięwzięć, w stosunku do których wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko,  -uzgodnienia i opinia w toku postępowania z innymi organami terminy uzgadniania decyzji  -udział stron i organizacji ekologicznych w postępowaniu.  -składniki decyzji treść uzasadnienia.  -opiniowanie przez organy udzielające pozwoleń zintegrowanych przedsięwzięć na etapie oceny oddziaływania na środowisko  -Zakres opinii, dobra praktyka  -funkcja decyzji w systemie inwestycyjnym oraz w kontekście udzielanych pozwoleń zintegrowanych.  -Ponowne przeprowadzanie oceny oddziaływania na środowisko- zasady i podstawy prawne.  -Ocena oddziaływania środowisko na obszary Natura 2000 - cechy charakterystyczne postępowania.  -Udział społeczeństwa w postępowaniu - jakie obowiązki ciążą na organie.  -Przed jakimi decyzjami uzyskuje się decyzję środowiskową.  -Kiedy decyzja środowiskowa nie jest wymagana - omówienie wyjątków. | Celem warsztatów/seminarium jest przekazanie praktycznej wiedzy na temat przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko, których znajomość jest niezbędna do należytego przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Organy wydające pozwolenia zintegrowane zostały włączone w procedurę wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z tym, że decyzja ta wiąże organy oraz z problemami, które napotykają organy wydające pozwolenia zintegrowane koniecznym jest podniesienie wiedzy wymienionej grupy pracowników oraz wymiana doświadczeń na tym polu oraz wypracowanie dobrej praktyki organów. | Maj 2021 r. |

**Warunki odnośnie wykonawcy warsztatów**

Wykonawcy warsztatów powinni posiadać wykształcenie oraz doświadczenie w zakresie wybranej części zamówienia. Prosimy o jego wskazanie w załączniku nr 3.

**Uczestnicy warsztatów**

Przedstawiciele : Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, zarządów województw jako instytucji zarządzających regionalnymi programami operacyjnymi biorący udział w pracach Grup Roboczych funkcjonujących w ramach Sieci „Partnerstwo : Środowisko dla Rozwoju”.

Osoby biorące udział w pracach Grup Roboczych to specjaliści z zakresu danej tematyki, a wiedza zdobyta w trakcie spotkań grup roboczych jest wykorzystywana przy wykonywaniu codziennych obowiązków służbowych.

**Forma warsztatów**

Warsztaty będą obywały się w formie on – line przy wykorzystaniu systemu do wideokonferencji   
(MS TEAMS) zapewnionym przez Zamawiającego. Zapewnienie niezbędnych narzędzi do uczestnictwa (komputer, zestaw słuchawkowy, łącze internetowe) pozostają w gestii Wykonawcy.

**Czas trwania warsztatów**

Szacowany czas trwania warsztatów to ok. 6 - 8 godzin z uwzględnieniem czasu na przerwy w trakcie warsztatów. Warsztaty oprócz części teoretycznej w zakresie omawianych tematów powinny zawierać elementy praktyczne angażujące wszystkich uczestników.

**Załączniki:**

Nr. 1- Istotne postanowienia umowy - projekt

Nr. 2- Formularz szacowania

Nr. 3 -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia