**Załącznik 2C**

**OŚRODEK SZKOLENIA I INSTRUOWANIA WART**

**Poz. 12 Tablica z napisem o wymiarach 90 x 120 cm – 7 szt.**

Płyty powinny być wykonane z tworzywa sztucznego ( z wyjątkiem PCV i blachy). Użyty  
 do wykonania materiał, ze względu na rodzaj i jego grubość, powinien zapewnić stabilność konstrukcji oraz odporność na działanie promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. Zastosowanie odpowiedniego materiału i jego grubości dotyczy tablic ujętych w załączniku nr 1 ( formularz cenowy poz. 12 i 13 ). Napisy wykonane w kolorze czarnym. Wysokość i wielkość liter dostosowana do wielkości tablic i treści w nich zawartych. Treść umieszczona na każdej tablicy powinna być zgodna z treścią zawartą w załącznikach. Wielkość czcionki dopasowana do wielkości tablicy. Tablice powinny być stabilne, odporne  
na działanie warunków pogodowych, promieni UV i umożliwiające łatwe i szybkie zamocowanie w stojakach i ramach znajdujących się na ośrodku.

as

Broń palną można wykorzystać w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) zatrzymanie pojazdu, jeżeli jego działanie zagraża życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby lub stwarza zagrożenie dla ważnych obiektów, urządzeń lub obszarów;

2) pokonanie przeszkody:

a) uniemożliwiającej lub utrudniającej ujęcie osoby albo ratowanie życia lub zdrowia uprawnionego, innej osoby lub ratowanie mienia,

b) w przypadku naruszenia porządku lub bezpieczeństwa publicznego przez osobę pozbawioną wolności, zatrzymaną lub umieszczoną w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców;

3) zaalarmowanie lub wezwanie pomocy;

4) neutralizacja przedmiotów lub urządzeń mogących stwarzać niebezpieczeństwo wybuchu, powodujących jednocześnie bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia uprawnionego lub innej osoby;

5) unieszkodliwienie zwierzęcia, którego zachowanie zagraża bezpośrednio życiu lub zdrowiu uprawnionego lub innej osoby;

6) oddanie strzału ostrzegawczego;

7) zniszczenia lub unieruchomienia bezzałogowego statku powietrznego,

**WYPOSAŻENIE WARTY WEWNĘTRZNEJ**

**214.** Wyposażenie składu warty wewnętrznej ustala dowódca jednostki (instytucji) wojskowej, który jest odpowiedzialny za organizację ochrony jednostki (instytucji) wojskowej.

**215.** Żołnierza warty wewnętrznej wyposaża się w broń palną, hełm, maskę przeciwgazową, opatrunek osobisty oraz inny sprzęt stosownie do potrzeb.

**216.** Dowódca pododdziału wystawiającego skład warty wewnętrznej odpowiada za wyposażenie żołnierzy warty wewnętrznej.

**217.** Wyposażenie żołnierza warty wewnętrznej na posterunku ustala dowódca warty wewnętrznej, stosownie do warunków atmosferycznych (tabeli posterunków warty).

**DZIAŁANIA UZASADNIAJĄCE   
WYKORZYSTANIE BRONI PALNEJ**



Broni palnej można użyć, gdy zaistnieje co najmniej jeden z następujących przypadków:

1) konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na:

a) życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

b) ważne obiekty, urządzenia lub obszary albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

c) mienie, który stwarza jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby, albo konieczność przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu,

d) nienaruszalność granicy państwowej przez osobę, która wymusza przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

e) bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia;

2) konieczność przeciwstawienia się osobie:

a) niepodporządkowującej się wezwaniu do natychmiastowego porzucenia broni, materiału wybuchowego lub innego niebezpiecznego przedmiotu, którego użycie może zagrozić życiu, zdrowiu lub wolności uprawnionego lub innej osoby,

b) która usiłuje bezprawnie odebrać broń palną uprawnionemu lub innej osobie uprawnionej do jej posiadania;

3) bezpośredni pościg za osobą, wobec której:

a) użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2,

b) istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o charakterze

- terrorystycznym, zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenie zdarzenia lub niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, zgwałcenia, wzięcia lub przetrzymywanie zakładnika, rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego.;

4) konieczność:

a) ujęcia osoby:

– wobec której użycie broni palnej było dopuszczalne w przypadkach określonych w pkt 1 lit. a-d i pkt 2,

– wobec której istnieje uzasadnione podejrzenie, że popełniła przestępstwo, o którym mowa w punkcie 3b,

– dokonującej zamachu, o którym mowa w pkt 1 lit. d lub e,

– jeżeli schroniła się w miejscu trudno dostępnym, a z okoliczności zdarzenia wynika, że może użyć broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

b) ujęcia lub udaremnienia ucieczki osoby zatrzymanej, tymczasowo aresztowanej lub odbywającej karę pozbawienia wolności lub osoby, wobec której zarządzono zatrzymanie i doprowadzenie celem odbycia kary pozbawienia wolności, jeżeli:

– ucieczka tej osoby stwarza zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby,

– istnieje uzasadnione podejrzenie, że osoba ta może użyć materiałów wybuchowych, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu,

– pozbawienie wolności nastąpiło lub ma nastąpić w związku z uzasadnionym podejrzeniem lub stwierdzeniem popełnienia przestępstwa, o którym mowa w punkcie 3b.

**WARUNKI UŻYCIA BRONI PALNEJ**





1. Dowódca warty wewnętrznej podlega oficerowi dyżurnemu jednostki (instytucji) wojskowej.
2. Dowódcy warty wewnętrznej podlegają żołnierze/wartownicy wchodzący w skład warty wewnętrznej.
3. Dowódca warty wewnętrznej odpowiada za:
   1. przebieg służby wartowniczej zgodny z planem ochrony, instrukcją dowódcy warty wewnętrznej oraz tabelą posterunków warty,
   2. ochronę osób, mienia i obiektów powierzonych pod ochronę,
   3. nadzór nad bronią, amunicją i innym sprzętem uzbrojenia (stanem ilościowym, numerowym), środkami przymusu bezpośredniego będącymi na wyposażeniu wartowni (wartowników).
4. Dowódca warty wewnętrznej ma prawo wydawać żołnierzom / wartownikom wchodzącym w skład warty wewnętrznej rozkazy związane z pełnieniem służby wartowniczej.
5. Dowódca warty wewnętrznej ma obowiązek:
   1. znać instrukcję dowódcy warty wewnętrznej i tabelę posterunków warty oraz inne dokumenty normujące przebieg pełnienia służby wartowniczej,
   2. przyjąć od zdającego dowódcy warty wewnętrznej amunicję, środki przymusu bezpośredniego, dokumentację warty wewnętrznej w wartowni i na posterunkach,
   3. nadzorować prawidłowe przejęcie posterunków przez podległych mu wartowników,
   4. nadzorować podłączenie lub odłączenie magazynka do broni   
      i sprawdzenie zabezpieczenia broni przez rozprowadzających lub wartowników,
   5. kontrolować pełnienie służby wartowniczej co najmniej dwa razy   
      w czasie pełnienia służby (w tym co najmniej raz w nocy) w sposób ustalony   
      w instrukcji dowódcy warty wewnętrznej, kontrole odnotować w dokumentacji,
   6. zmienić lub zdjąć wartownika z posterunku na podstawie decyzji podjętej przez oficera dyżurnego jednostki (instytucji) wojskowej,
   7. meldować niezwłocznie oficerowi dyżurnemu jednostki (instytucji) wojskowej   
      o zdarzeniach mających wpływ na pełnienie służby wartowniczej,   
      a w szczególności o użyciu i wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego   
      i broni palnej przez żołnierza(y)/ wartownika(ów) warty wewnętrznej,
   8. przed wyjściem żołnierzy na posterunki zdeponować ich prywatne urządzenia do rejestracji obrazu   
      i dźwięku, urządzenia telefoniczne i elektroniczne (tj. telefon, smartfon, smartwatch, tablet, komputer przenośny, urządzenie do transmisji danych, lokalizator GPS, itp.).
6. Przyjęcie od upoważnionej osoby magazynu (składu) pod ochronę odbywa się zawsze   
   w obecności dowódcy warty wewnętrznej, zastępcy dowódcy warty wewnętrznej lub rozprowadzającego oraz wartownika ochraniającego dany magazyn (skład). Przekazanie odbywa się na takich samych zasadach. Fakt ten zostaje odnotowany   
   w dokumentacji. Sposób postępowania określony jest w instrukcji dowódcy warty wewnętrznej i tabeli posterunków warty.
7. O wszystkich wydarzeniach lub zmianach w ochranianych obiektach i w wartowni, nie wynikających   
   z niniejszego regulaminu, instrukcji dowódcy warty lub tabeli posterunków, dowódca warty melduje niezwłocznie oficerowi dyżurnemu jednostki wojskowej i postępuje zgodnie z jego wytycznymi,   
   a w przypadku utraty z nim łączności – decyduje samodzielnie.

.

**PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB PEŁNIĄCYCH   
SŁUŻBĘ WARTOWINICZĄ**

**DOWÓDCA WARTY**



1. Wartownik podlega dowódcy warty wewnętrznej (zastępcy dowódcy warty) oraz swojemu rozprowadzającemu.
2. Na posterunku jest osobą mającą szczególne uprawnienia, w tym do wydawania rozkazów związanych z  pełnieniem służby wartowniczej wszystkim osobom, z wyjątkiem swoich przełożonych ze składu warty wewnętrznej.
3. **Wartownik na posterunku ma prawo:** 
   1. oddalać się dla ratowania życia ludzkiego lub mienia, jednak na taką odległość, aby mógł nadal chronić powierzony mu posterunek,
   2. odpowiadać tylko na pytania przełożonych, a także udzielać krótkich informacji innym osobom, jeżeli tak przewiduje tabela posterunków warty,
   3. schronić się do miejsca określonego w tabeli posterunków warty – nie przerywając obserwacji ochranianego posterunku,
   4. udzielać pomocy wartownikowi na sąsiednim posterunku, nie przerywając ochrony powierzonego mu posterunku,
   5. spożywać płyny, które za zgodą oraz w sposób określony przez dowódcę warty wewnętrznej może zabrać na posterunek.
4. **Wartownik na posterunku ma obowiązek:** 
   1. czujnie strzec i zdecydowanie bronić powierzonego mu pod ochronę mienia (osób),
   2. nie opuszczać samowolnie posterunku, zanim nie zostanie zmieniony lub zdjęty, choćby jego życiu zagrażało niebezpieczeństwo,
   3. nie dopuszczać – na odległość mniejszą niż podana w tabeli posterunków warty – żadnych osób, z wyjątkiem tych, którym podlega oraz osób im towarzyszących po podaniu hasła,
   4. trzymać broń zabezpieczoną z dołączonym magazynkiem lub założoną taśmą (bez wprowadzonego naboju do komory nabojowej) w położeniu określonym w tabeli posterunków warty i nikomu jej nie oddawać. Jeżeli wprowadził nabój do komory nabojowej i nie oddał strzału ma obowiązek doprowadzić broń do pierwotnego stanu,
   5. używać lub wykorzystywać broń palną i środki przymusu bezpośredniego, zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej,
   6. używać przydzielonych środków łączności i sygnalizacji, podręcznego sprzętu przeciwpożarowego zgodnie z instrukcją danego sprzętu,
   7. przed wyjściem na posterunek zdeponować urządzenia do rejestracji obrazu i dźwięku, urządzenia telefoniczne i elektroniczne (tj. telefon, smartfon, smartwatch, tablet, komputer przenośny, urządzenie do transmisji danych, lokalizator GPS, itp.).
5. Szczegółowe obowiązki wartownika na danym posterunku określa tabela posterunków warty.
6. Wartownik wywołuje dowódcę warty wewnętrznej / OWC za pomocą środków łączności lub sygnalizacji, a w razie ich niesprawności – poprzez oddanie strzału w bezpiecznym kierunku,   
   w następujących przypadkach:
   1. napadu na posterunek lub wartownika,
   2. zatrzymania osoby nieuprawnionej w obrębie posterunku,
   3. utraty zdolności do pełnienia służby wartowniczej,
   4. powstania pożaru na posterunku lub klęski żywiołowej w pobliżu posterunku,
   5. w innych przypadkach uzasadnionych względami służby ochronnej, wymagających przybycia na posterunek dowódcy warty.

.

**PRAWA I OBOWIĄZKI OSÓB PEŁNIĄCYCH   
SŁUŻBĘ WARTOWINICZĄ**

**WARTOWNIK**

Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jednego z następujących działań:

1) wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem;

2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;

4) przeciwdziałania naruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego;

5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochraniane przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;

6) ochrony porządku lub bezpieczeństwa na obszarach lub w obiektach chronionych przez uprawnionego;

7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;

9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;

10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą osobą;

12) pokonania biernego oporu;

13) pokonania czynnego oporu;

14) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym do autoagresji.

* Użycie środka przymusu bezpośredniego:  
  należy przez to rozumieć zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec osoby;
* Użycie broni palnej:  
  należy przez to rozumieć oddanie strzału w kierunku osoby z zastosowaniem amunicji penetracyjnej;
* Wykorzystanie środka przymusu bezpośredniego:  
  należy przez to rozumieć zastosowanie środka przymusu bezpośredniego wobec zwierzęcia albo zastosowanie go w celu zatrzymania, zablokowania lub unieruchomienia pojazdu lub pokonania przeszkody;
* Wykorzystaniu broni palnej:  
  należy przez to rozumieć oddanie strzału z zastosowaniem amunicji penetracyjnej w kierunku zwierzęcia, przedmiotu, lub w innym kierunku niestwarzającym zagrożenia dla osoby.

**WARUNKI UŻYCIA   
ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO**



Środkami przymusu bezpośredniego są:

**1) siła fizyczna w postaci technik:**

**a) transportowych,**

**b) obrony,**

**c) ataku,**

**d) obezwładnienia;**

**2) kajdanki:**

a) zakładane na ręce,

b) zakładane na nogi,

c) zespolone;

3) kaftan bezpieczeństwa;

4) pas obezwładniający;

5) siatka obezwładniająca;

6) kask zabezpieczający;

**7) pałka służbowa;**

8) wodne środki obezwładniające;

9) pies służbowy;

10) koń służbowy;

11) pociski niepenetracyjne;

12) chemiczne środki obezwładniające w postaci:

a) ręcznych miotaczy substancji obezwładniających,

b) plecakowych miotaczy substancji obezwładniających,

c) granatów łzawiących,

d) innych urządzeń przeznaczonych do miotania środków obezwładniających;

13) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej;

14) cela zabezpieczająca;

15) izba izolacyjna;

16) pokój izolacyjny;

17) kolczatka drogowa i inne środki służące do zatrzymywania oraz unieruchamiania pojazdów mechanicznych;

18) pojazdy służbowe;

19) środki przeznaczone do pokonywania zamknięć budowlanych i innych przeszkód, w tym materiały wybuchowe;

20) środki pirotechniczne o właściwościach ogłuszających lub olśniewających.

**ŚRODKI PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO**



1. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je w sposób niezbędny do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania, proporcjonalnie do stopnia zagrożenia, wybierając środek o możliwie jak najmniejszej dolegliwości.

2. Broni palnej używa się lub wykorzystuje się ją wyłącznie, jeżeli użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego:

1) okazało się niewystarczające do osiągnięcia celów tego użycia lub wykorzystania lub

2) nie jest możliwe ze względu na okoliczności zdarzenia.

3. Środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej używa się lub wykorzystuje się je w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę.

4. Od użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej należy odstąpić, gdy cel ich użycia lub wykorzystania został osiągnięty.

5. Środków przymusu bezpośredniego używa się lub wykorzystuje się je z zachowaniem szczególnej ostrożności, uwzględniając ich właściwości, które mogą stanowić zagrożenie życia lub zdrowia uprawnionego lub innej osoby.

6. Podejmując decyzję o użyciu lub wykorzystaniu broni palnej, należy postępować ze szczególną rozwagą   
i traktować jej użycie jako środek ostateczny.

7 Środków przymusu bezpośredniego można użyć po uprzednim bezskutecznym wezwaniu osoby do zachowania się zgodnego z prawem oraz po uprzedzeniu jej o zamiarze użycia tych środków.

8. Powyższego zapisu nie stosuje się, w przypadku gdy:

1) występuje bezpośrednie zagrożenie życia, zdrowia lub wolności uprawnionego lub innej osoby lub

2) zwłoka groziłaby niebezpieczeństwem dla dobra chronionego prawem, a środków przymusu bezpośredniego używa się prewencyjnie.

**Użycie środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej wobec kobiet w ciąży, małoletnich i niepełnosprawnych**

1. Wobec kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, oraz osób o widocznej niepełnosprawności uprawniony może użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci technik obezwładnienia.

2. W przypadku, gdy zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, a użycie siły fizycznej wobec osoby, o której mowa w ust. 1, jest niewystarczające lub niemożliwe, uprawniony może użyć innych środków przymusu bezpośredniego lub broni palnej.

3. Użycie środka przymusu bezpośredniego w przypadku, o którym mowa w ust. 2, następuje z uwzględnieniem jego właściwości oraz stanu osoby, wobec której ma być użyty.

**ZASADY UŻYCIA LUB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PRZYMUSU BEZPOŚREDNIEGO   
I BRONI PALNEJ**

