**Załącznik nr 10**

**Wytyczne dotyczące polityki dostępności**

Przy realizacji projektu należy stosować się do wytycznych zwartych w:

* Standardach dostępności dla m.st. Warszawy (Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017);
* Włącznik projektowanie bez barier, autor Kamil Kowalski;
* <https://budowlaneabc.gov.pl/>;
* Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

**Zalecenia szczegółowe do projektowania i wykonania**

**PRZED BUDYNKIEM**

1. W przypadku pokonywania zmian wysokości wymagane jest stosowanie łagodnych nachyleń do 5% − pochylni (w przypadku, gdy niemożliwe jest zastosowanie łagodnego nachylenia) o nachyleniach zgodnych (Standard dostępności str. 56-59);
2. Poręcze na dwóch wysokościach (Standard dostępności str. 59-61);
3. Czytelne oznaczenie wejścia (naklejki na ścianach budynku na dwóch poziomach, kontrastowe (Standard dostępności str. 70-71);
4. Ścieżki naprowadzające przed budynkiem;
5. Miejsca parkingowe zgodnie z wytycznymi standardów;
6. Mapa budynku / plan 3D przed budynkiem.

**W BUDYNKU**

1. Winda.

Winda powinna być zaprojektowana zgodnie ze standardami, powinna posiadać: odpowiednią powierzchnię manewrową, oznaczenie przycisków, oznaczenie kolorystyczne. Jeśli jest to winda mniejsza, bez możliwości manewrowych, należałoby zamontować lustro, żeby osoba na wózku wiedziała co się dzieje za jej plecami i mogła spokojnie wyjechać z windy. Panel obsługowy z przyciskami w języku Brailla(Standard dostępności str. 61-64).

1. Drzwi wejściowe do budynku.

Drzwi wejściowe powinny być rozsuwane automatycznie na odpowiednią szerokość, aby osoby na wózkach albo osoby z wózkami dziecięcymi mogły swobodnie wejść do budynku. (Standard dostępności 68-69).

1. Odpowiednia szerokość korytarzy wg standardów projektowania uniwersalnego.
2. Pola uwagi i ścieżki naprowadzające kierujące do najważniejszych miejsc w budynku.
3. Toaleta dla niepełnosprawnych.(Standard dostępności 75-80).

Usytuowanie muszli klozetowej centralne/środkowe ułatwiające dostęp z obu stron zarówno z prawe jak i lewej strony muszli klozetowej w równych odległościach od ścian bocznych.

Należy dostosować usytuowania muszli wraz z uchwytami ściennymi, przy zachowaniu wolnej przestrzeni po lewej i prawej stronie w wymiarze co najmniej 90 cm.

1. Toalety dla dzieci.

W projekcie aranżacji należy zaprojektować obniżenia muszli klozetowej, pisuaru i umywalek, na niższej wysokości, co umożliwi korzystanie z nich dzieciom. Na terenie budynku powinny zostać zaprojektowane przewijaki np. w toaletach, bądź oddzielnym pomieszczeniu dla rodzica z dzieckiem.

1. Mapa budynku.

W strefie wejściowej należy umieścić schematyczne plany wnętrza budynku PPK - rzuty pięter. Rzuty pięter możliwe prezentowanie na ekranach.

1. Informacja tekstowa i infografiki jednolite dla całego budynku(Standard dostępności str. 99-104).
2. Kontrastowe oznaczenie schodów i elementów szklanych w całym budynku oraz oznaczenie szklanych elementów.
3. Poręcze na dwóch wysokościach. (Standard dostępności str. 59-61).
4. Tyflomapa.

Na parterze powinna znajdować się tyflomapa przedstawiająca wnętrze PPK. Ułatwi to poruszanie się po budynku osobie z niepełnosprawnością wzroku. Jest to też jeden z wymogów Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku.

1. Pętla indukcyjna na wejściu.
2. Na parterze powinna znajdować się pętla indukcyjna, dzięki niej osoby z niepełnosprawnością słuchu będą mogły komunikować się z pracownikami PPK. Jest to też jeden z wymogów   
   Ustawy o dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami z 2019 roku.
3. Szatnia dostosowana wysokością do osób na wózku.
4. Stanowisko recepcji z obniżonym blatem pod który można wjechać wózkiem.
5. Bramka o odpowiedniej szerokości min 90cm.
6. Informacja o ewakuacji na ekranach.
7. Szerokie wejścia.
8. Blaty na odpowiedniej wysokości / regulowana wysokość.
9. Możliwość podjechania pod blat.
10. Oznaczenie pomieszczeń w Braillu.