I. Töltésépítés anyaga

Amennyiben a Szerződés tárgya kiterjed töltésépítésre, a töltésépítésekhez szükséges anyagot a Műszaki Követelményekkel összhangban elsősorban a bevágásokból, másodsorban a Szerződés szerinti anyag-nyerőhelyekről kell biztosítani a Mérnök előzetes jóváhagyása és feltételei alapján, figyelembe véve az állami vagyonról szóló jogszabályokat, valamint a bányászatról szóló törvény rendelkezéseit.

II. Természetes anyagok beszerzési helyének jóváhagyása

A Vállalkozónak a kivitelezéshez szükséges nyersanyagot (kő, kavics, homok, stb.) – a Műszaki Követelményekkel összhangban – a hatóságilag engedélyezett kitermelő helyekről kell beszereznie. A természetes anyagok forrásait a létesítményhez való igénybevételük előtt a Vállalkozónak meg kell vizsgáltatnia, és az eredményeket át kell adnia a Mérnöknek.

A Mérnök által jóvá nem hagyott forrásból származó anyagot a Vállalkozó nem használhatja fel. Egy anyagbeszerzési hely jóváhagyása nem jelenti azt, hogy minden, erről az anyagbeszerzési helyről származó anyagot a Mérnök jóváhagyott.

A Vállalkozónak mielőtt megrendelést ad valamely anyag, termék, vagy gépi berendezés megrendelésére, amit beépít, meg kell adnia a Mérnöknek azok jegyzékét, beszerzési helyét és alkalmasságának igazolását

III. Bontás, bontásból származó anyagok

III.1. A Közbeszerzési Műszaki Leírásban meghatározott területeken vagy épületek, építmények, egyéb felépítmények tekintetében a Vállalkozó köteles a bontást és ahhoz tartozó feladatokat elvégezni.

III.2. A Vállalkozó köteles a bontási kötelezettségével érintett épületekkel és egyéb építményekkel, felépítményekkel kapcsolatosan a Mérnök jóváhagyásával elkészíteni a szükséges bontási dokumentumokat, terveket és megszerezni a bontáshoz szükséges engedélyeket.

III.3. A Megrendelő biztosítja a vagyonkezelésében lévő ingatlanból kinyert Vissznyereményi Anyaghoz a vissznyereményi nyilatkozatot és a vagyonkezelésében lévő ingatlanok tekintetében a Közművek lekötését a Közműszolgáltatóknál.

III.4. A Vállalkozó az Illetékes Hatóság által kiadott bontási hozzájárulást/engedélyezést igazoló határozat/végzés alapján köteles elvégezni az épületek, építmények, egyéb felépítmények bontását. A bontást úgy kell elvégezni, hogy a Megrendelő vagy a Vagyonkezelő által kiadott vissznyeremény nyilatkozatban szereplő anyagok tovább értékesíthetők, a deponálásuk helyéről elszállíthatók legyenek.

III.5. A Vállalkozó a bontási munkát követően köteles elkészíteni a megvalósult állapotról a záradékolt változási vázrajzot, valamint a bontott anyagok tovább értékesítéséig történő elhelyezéséről készült nyilatkozatot, melyet a Megrendelő részére köteles átadni.

III.6. A Vállalkozó köteles a meglévő szerkezetek bontásából eredő és a földmunkák során kitermelt hasznosítható anyagokat, fajtánként és Vagyonkezelőnként/Tulajdonosonként szétválasztva, a teljes Munkaterület visszaadásától számítva 6 hónapig saját költségén tárolni és őrizni.

III.7. A III.5. pontban foglaltaktól eltérően a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény hatálya alá tartozó, Vállalkozó által a Projekt megvalósítása során kitermelt anyagok, különösen az ásványi nyersanyagok jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő, fajtánként és Vagyonkezelőnként/Tulajdonosonként elkülönített, végleges elhelyezése a Vállalkozó kötelezettsége és költsége, függetlenül bontási kötelezettsége fennállásától vagy terjedelmétől.

III.8. A Vállalkozónak a Megrendelő felszólítására a bontásból származó Vissznyereményi Anyagokat továbbhasznosítás céljából át kell adnia a Vagyonkezelőnek, vagy az erre kijelölt vagy a Megrendelő által elfogadott személynek. A bontásból származó Vissznyereményi Anyagok átadásával kapcsolatban a Vállalkozó köteles betartani a jogszabályi kötelezettségeket.

III.9. Amennyiben a Vállalkozó a bontásból származó, illetve a kitermelt anyagokat másodlagos nyersanyagként kívánja felhasználni, ez a vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint lehetséges. A felhasználás kizárólag a tulajdonossal megkötött előzetes írásbeli megállapodás alapján történhet. Ilyen esetben a Vállalkozónak megfelelően igazolnia kell az anyag alkalmasságát, és az eredményeket jóváhagyásra át kell adnia a Mérnöknek. A hulladéknak és veszélyes hulladéknak minősülő anyagokat a Vállalkozó köteles a jogszabályi előírások betartásával saját költségére és felelősségére eltávolítani és elhelyezni.

III.10. A Vállalkozó feladata szükség esetén elhelyezni a bontott anyagot, ha olyan területen, Ingatlanon szükséges bontani, amely Ingatlan a ÉKM-en kívüli más vagyonkezelő (pl. MÁV Zrt., Magyar Közút NZrt.) vagyonkezelésében, vagy önkormányzat, illetve más személy tulajdonában áll. A bontott anyagot a ÉKM-en kívüli más vagyonkezelővel, illetve az önkormányzattal, más tulajdonossal a Vállalkozó által kötött megállapodás szerint szükséges elhelyezni, a vissznyeremény nyilatkozatot, a Közmű lekötésekhez szükséges hozzájárulásokat is tőlük kell megszerezni. Vasútfejlesztési projekt esetében – a Pályahálózat-működtetővel kötött megállapodás eltérő rendelkezése hiányában – a Vállalkozó köteles az elbontott tárgyi eszközöket, azok elbontását követő 90 napon belül a Pályahálózat-működtetővel előzetesen egyeztetett ütemterv és helyszínkijelölés alapján visszaszolgáltatni a Pályahálózat-működtető részére.

III.11. A Vissznyereményi Anyagnak minősülő bontott vasúti szakanyagok (magas-építményi, felépítményi, biztosítóberendezési, felsővezetéki, műtárgy stb.), Pályahálózat-működtető vagy más szervezet vagyonkezelésében lévő anyagok kezelését a Vállalkozó köteles a Vagyonkezelő anyagkezelési utasításainak megfelelően végezni úgy, hogy az megfeleljen a Mérnök és a Pályahálózat-működtető által elfogadott Technológiai Utasítás és vasútfejlesztési projekt esetében a Koordinációs Intézkedési Terv követelményeinek.