BZP-6.271.1.26.2022.AP Koszalin, dnia 23.08.2022 r.

Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, instalację i kompleksowe wdrożenie w Urzędzie Miejskim w Koszalinie, systemu do prowadzenia spraw z zakresu państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udostępniania w sieci Internet danych przestrzennych i opisowych   
za pośrednictwem portalu mapowego, e-Usług, wraz z niezbędną do jego prawidłowego funkcjonowania infrastrukturą informatyczną, oraz wykonanie migracji i dostosowanie danych z obecnie eksploatowanych przez Zamawiającego baz danych

**Zapytania z dnia 10.08.2022 r. i odpowiedzi nr 3**

Zamawiający Gmina Miasto Koszalin – Urząd Miejski w Koszalinie, działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.,   
poz. 1129 z późn. zm.), informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania do specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), na które udziela odpowiedzi

**Pytanie nr 1**

Dot. *Załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ* Wymaganie pkt. 1 podpunkt 4)

*4) utworzenie przez Wykonawcę zadań backupowania bazy danych SYSTEMU,*

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni infrastrukturę do backupowania oraz wskazanie   
na jakich urządzeniach będą realizowane zadania backupowania baz danych, plikowych i maszyn wirtualnych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 1**

Zamawiający potwierdza, że zapewni infrastrukturę do backupowania na urządzenie zewnętrzne Zamawiającego wszystkich zainstalowanych przez Wykonawcę serwerów. Zadania backupowania   
baz danych, plikowych i maszyn wirtualnych mają być realizowane na macierzy dyskowej, którą dostarczy Wykonawca w ramach wdrożenia lub na przeznaczonej przez Zamawiającego przestrzeni macierzy dyskowej, gdy Wykonawca skorzysta z zasobów infrastruktury teleinformatycznej Zamawiającego.

**Pytanie nr 2**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 50,51,52 z dnia 03.08.2022r.

Prosimy o wyjaśnienie.

Czy całość prac związanych z migracją danych powstałych w wyniku modernizacji nie jest przedmiotem niniejszego postępowania, czy też dane te będą zmigrowane do strukturach bazy danych obecnie eksploatowanego Systemu ERGO, w związku z czym potencjalny wykonawca również te dane będzie musiał zmigrować z Systemu ERGO do oferowanego systemu?

**Odpowiedź na Pytanie nr 2**

Trwającej modernizacji podlega jedynie baza EGiB. Prace modernizacyjne polegają na dostosowaniu danych egib do zgodności z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia   
29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 393)   
- akt prawny archiwalny. Dane z modernizacji zostaną zasilone od obecnie eksploatowanego systemu ERGO we wrześniu 2022r. Przedmiotem zamówienia jest migracja wszystkich danych prowadzonych baz danych oraz ich dostosowanie, w tym również danych EGiB, do obecnie obowiązujących przepisów.

**Pytanie nr 3**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 46,47 z dnia 03.08.2022r.

Kto będzie odpowiedzialny za ewentualną poprawę błędów danych podczas migracji z obecnie eksploatowanego Systemu jakim jest ERGO?

**Odpowiedź na Pytanie nr 3**

Prace polegają na dostosowaniu danych do obowiązujących przepisów, wobec czego na Wykonawcy spoczywać będzie obowiązek poprawy danych tak aby po zakończeniu wdrożenia były one zgodne   
z obowiązującym prawem. Wyjątek może stanowić poprawa danych, których Wykonawca nie jest   
w stanie samodzielnie modyfikować z uwagi na brak danych niezbędnych do podejmowania decyzji   
w tym zakresie. Zamawiający nie zakłada wystąpienia takich przypadków. Jeżeli jednak wystąpią sposób poprawy danych zostanie uzgodniony z Zamawiającym.

**Pytanie nr 4**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 45 z dnia 03.08.2022r.

Czy dokumentacja techniczna systemu ERGO, zawiera pełny opis tablic ze szczegółowym opisem tablic zawierających dane osobowe, opisem tablic pośrednich, widoków wirtualnych, pól i ról?

**Odpowiedź na Pytanie nr 4**

Dokumentacja techniczna systemu ERGO zawiera przekazany przez autora systemu, pełny opis tablic bez danych osobowych, wraz z graficznym przedstawieniem relacji między nimi w modelu klas UML   
oraz tabelarycznie, opisem tablic pośrednich, widoków wirtualnych, pól i ról.

**Pytanie nr 5**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 8 i 26 z dnia 03.08.2022r.

W ramach rozdziału 2. Obowiązujące przepisy prawa regulujące zasady wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (ZSIN).

Obecnie trwają pracę legislacyjne nad nowelizacją ustawy związanej z ZSIN. Nie znana jest data publikacji i wejścia w życie nowej ustawy ZSIN. Jeżeli ustawa wejdzie w życie w trakcie realizacji umowy to jaki bufor czasu wyznaczy Zamawiający na implementację nowego rozporządzenia do wdrażanego Systemu   
oraz jeżeli ten bufor czasu przekroczy termin realizacji projektu to czy Wykonawca będzie mógł dostarczyć nową funkcjonalność w ramach trwania opieki technicznej?

**Odpowiedź na Pytanie nr 5**

Zamówienie obejmuje m. in. dostarczenie i wdrożenie Systemu PZGiK, który umożliwiać ma spójne prowadzenie i udostępnianie baz danych i materiałów PZGiK, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmieni się stan prawny związany   
z przedmiotem zamówienia a termin odbioru przedmiotu zamówienia przypadnie na czas obowiązywania okresu przejściowego wskazanego w nowym akcie prawnym jako termin dostosowania, Zamawiający dopuści odbiór systemu spełniającego dotychczasowe wymagania prawne a dostosowanie do nowego stanu prawnego nastąpi w ramach opieki technicznej. Mając na uwadze obecne zapisy projektu rozporządzenia ZSIN oraz to, że przewiduje ono termin na dostosowanie systemów wykorzystywanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN do 31 grudnia 2022 r. - przedmiot zamówienia w tym zakresie powinien zostać dostosowany w całości.

**Pytanie nr 6**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 55 z dnia 03.08.2022r.

Czy wskazana przez Zamawiającego macierz dyskowa IBM FlashSystem 5000, FS5035 jest wykorzystywana przez System ERGO?

Czy macierz dyskowa wykorzystywana obecnie przez System ERGO może być przedmiotem rozbudowy przy założeniu, że dane w niej zawarte będą w niezmiennej formie dostępne dla obecnego Systemu ERGO ?

Zgodnie z dokumentacją, przedmiotem umowy miała być macierz firmy HP o nazwie HPE MSA 2050 SAS Dual Controller SFF Storage, która według informacji pytającego umożliwia rozbudowę.

**Odpowiedź na Pytanie nr 6**

Nie, Nie.

**Pytanie nr 7**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 57 z dnia 03.08.2022r.

Wnosimy o ponowne rozważenie przez Zamawiającego dopuszczenia możliwości rozbudowy obecnych zasobów Zamawiającego o dodatkowe, niezbędne komponenty jako alternatywę dla konieczności dostarczania w całości nowego rozwiązania infrastruktury technicznej. Pragniemy zauważyć, że wartość nowej infrastruktury w jedynej ofercie złożonej w poprzednim postępowaniu (BZP-6.271.1.12.2022.AP) wynosiła 550 000 PLN brutto. Kwota ta stanowi niemal 46% całego budżetu jaki Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie projektu.

Poprzez rozbudowę infrastruktury, mamy na myśli rozszerzenie serwerów o dodatkowe elementy jak np.: RAM, czy też wymianę dysków w macierzy dyskowej na większe wydajniejsze egzemplarze. Jest to rozwiązanie cechujące się gospodarnością, bez ryzyka utraty jakości, gdyż tyko pod takim warunkiem Wykonawca mógłby z możliwości rozbudowy infrastruktury sprzętowej skorzystać.

Czy mając na względzie powyższe, Zamawiający umożliwi rozbudowę obecnej infrastruktury o elementy zwiększające potencjalną wydajność i/lub pojemność przestrzeni dyskowej?

**Odpowiedź na Pytanie nr 7**

Nie.

**Pytanie nr 8**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 29 z dnia 03.08.2022r.

Wnioskujemy o ponowne rozpatrzenie przez Zamawiającego możliwości wykorzystania   
przez potencjalnego Wykonawcę obecnie używanego silnika bazy danych z zachowaniem zapisów licencyjnych producenta. Zakup nowej bazy danych to istotny koszt składający się na wartość oferty   
i ponoszenie go przez Zamawiającego, w sytuacji w której takich kosztów ponosić nie musi, mogłoby wskazywać na rażącą niegospodarność. Każde podejście mające na celu obniżenie kosztu projektu, bez utraty jakości jest bowiem przejawem gospodarności i rozsądnego zarządzania budżetem projektu   
i racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

**Odpowiedź na Pytanie nr 8**

Zamawiający nie zgadza się na wykorzystanie obecnego silnika bazy danych.

**Pytanie nr 9**

Dotyczy odpowiedzi na pytanie 32 z dnia 03.08.2022r.

Prosimy o korektę odpowiedzi w celu usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej.

W ramach zapisów OPZ potencjalny **wykonawca nie jest zobowiązany** do utworzenia portalu metadanych z zapewnieniem mechanizmu tworzenia, aktualizacji oraz publikowania metadanych?

Związku z tym nie jest zobowiązany do konfiguracji dowolnych własnych usług CSW za który odpowiadają mechanizmy wykorzystywane do budowy portalu metadanych?

**Odpowiedź na Pytanie nr 9**

Zamawiający modyfikuje treść odpowiedzi na Pytanie nr 32 z dnia 03.08.2022r.

Odpowiedź na Pytanie nr 32 otrzymuje następujące brzmienie: W ramach ww. funkcjonalności chodzi   
o konfigurację dowolnych - własnych usług WMS, WFS.

**Pytanie nr 10**

Dot.  *Załącznik nr 2 do Rozdziału II SWZ* Wymaganie pkt. IV

1. *Na potrzeby przedmiotowego zamówienia Zamawiający przeznacza część wykorzystywanych produkcyjnie zasobów infrastruktury teleinformatycznej*

Czy jeżeli Wykonawca dostarczy nową infrastrukturę to będzie mógł wykorzystać obecną do budowy środowiska testowego ?

**Odpowiedź na Pytanie nr 10**

Nie.

**Pytanie nr 11**

Dot. Wprowadzonej waloryzacji wynagrodzenia w § 18 wzoru umowy

Zasady przeprowadzenia waloryzacji wynagrodzenia są niejednoznaczne.

Prosimy o wyjaśnienie następujących wątpliwości:

* zgodnie z § 18 ust. 2: „*W przypadku zmiany miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego   
  w § 4 ust. 3 Umowy, będzie ono zmieniane o wskaźnik inflacji stanowiący różnicę* ***wskaźnika inflacji za ostatnie cztery kwartały*** *od zakładanego 15% wskaźnika inflacji w tym okresie, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień (…)”*

Zgodnie z § 18 ust. 4, „*Kwartalny wskaźnik inflacji ustalany będzie na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydanego na podstawie art. 25 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2022 r., poz. 504).”*

Zgodnie z umową, kwartalny wskaźnik inflacji ustalany będzie zgodnie z komunikatem Prezesa GUS dotyczącym wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych **ogółem za poprzedni kwartał.**

W jaki sposób zatem należy obliczyć „wskaźnik inflacji za ostatnie cztery kwartały”?

W ocenie Wykonawcy nie ma takiego komunikatu Prezesa GUS, zwłaszcza że zgodnie z Umową należy stosować wskaźnik Prezesa GUS dotyczący wskaźnika inflacyjnego za poprzedni kwartał. Czy w takim razie trzeba wyciągać średnią z ostatnich czterech opublikowanych wskaźników?

* zgodnie z § 18 ust. 2: „*W przypadku zmiany miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust. 3 Umowy, będzie ono zmieniane o wskaźnik inflacji stanowiący różnicę wskaźnika inflacji za ostatnie cztery kwartały* ***od zakładanego 15% wskaźnika inflacji*** *w tym okresie, przy łącznym spełnieniu następujących postanowień (…)”*

Jak należy rozumieć „zakładany 15% wskaźnik inflacji w tym okresie”? Skąd się wzięła ta wartość?

Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób należy obliczyć sumarycznie wskaźnik inflacyjny? Prosimy o podanie przykładu wzoru.

W ocenie Wykonawcy wzór jest błędny. Zakładając, że inflacja wyniesie w skali roku (za ostatnie cztery kwartały) 15% procent, od tej wysokości należy odjąć „zakładane 15% wskaźnika inflacji” – czyli wskaźnik inflacji wyniesienie 0, a wynagrodzenie Wykonawcy przy tak ogromnej inflacji nie będzie waloryzowane.

Takie rozumienie waloryzacji wynagrodzenia jest sprzeczne z art. 439 PZP. Zgodnie z ww. artykułem, wynagrodzenie powinno być waloryzowane przede wszystkim o wskaźnik inflacji, przy czym należy określić minimalny poziom zmiany tego wskaźnika i maksymalną wartość zmiany wynagrodzenia. Poziom zmiany wskaźnika i maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia zostały określone w pkt 1-3. Dodatkowe ograniczenie „zakładanego poziomu inflacji” nie znajduje zastosowania w przepisach, czyni inflację pozorną, a nawet może prowadzić do sztucznej deflacji i zmniejszania wynagrodzenia Wykonawcy. Wnosimy o poprawienie wzoru.

**Odpowiedź na Pytanie nr 11**

Podstawą regulacji zawartej w §18 umowy stanowi art. 439 Prawa zamówień publicznych. Przepis   
ten nie determinuje wskaźnika, według którego zmieniane jest wynagrodzenie Wykonawcy, albowiem wskaźnik zmiany cen materiałów lub kosztów, który ogłaszany jest w komunikacie Prezesa Urzędu Statystycznego, ma charakter przykładowy. W związku z powyższym przyjęty w umowie  wskaźnik oparty o Komunikat  Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wydany na podstawie art. 25 ust.11 ustawy   
z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U.   
z 2022 r., poz. 504) może być zastosowany. Wskaźnik ten należy zsumować, za każdy kwartał,   
co w konsekwencji da wynik inflacji za 12 miesięcy. Zamawiający kierując się informacjami ogłaszanymi przez Prezesa NBP założył, że inflacja w ciągu roku nie powinna przekroczyć 15%, zaś Wykonawca powinien tak skalkulować ofertę, aby tą kwestię uwzględnić. Jeżeli więc inflacja za 12 miesięcy, przekroczy 15%, Wykonawca będzie uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia, przy założeniu,   
że wskaźnik inflacji będzie większy niż 3%, ponad zakładane 15%, nie więcej jednak niż 10% wynagrodzenia.  Jeżeli to nastąpi, wynagrodzenie miesięczne ulegnie zmianie o taką ilość punktów procentowych, która przewyższa założony wzrost wynoszący 15%. Wobec powyższego zakres podwyższenia wynagrodzenia mieści się w przedziale przeważającym 3% do 10%.

**Prezydent Miasta**

**Piotr Jedliński**

dokument opatrzony kwalifikowanym

podpisem elektronicznym