**INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH FEL 2021-2027 W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ)**

**formularz do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ**

**Nazwa Beneficjenta:**

**Tytuł projektu:**

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  W projektach złożonych z kilku przedsięwzięć należy wypełnić odrębny załącznik dla każdego z nich, z oznaczeniem zadania, którego dotyczy poszczególny formularz oraz zachowując ciągłość numeracji załącznika np. 2A1; 2A2 itd. Wypełnione formularze po przekształceniu w formę elektroniczną (pliki pdf) należy dołączyć jako załączniki do wniosku aplikacyjnego.  Pojęcie „przedsięwzięcie” należy rozumieć zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.), (dalej jako ustawa ooś).  Załącznikiem do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ jest tabela korelacji dyrektyw unijnych wymienionych we wniosku oraz krajowych aktów prawnych.  **W polach niewypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.**  Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym należy wypełnić jedynie: Sekcję 1; 2; Pkt 3.1 (należy zaznaczyć „żadnym z powyższych załączników”); 3.4.2 (należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy”) |

**1.** **Zgodność projektu z polityką ochrony środowiska**

|  |
| --- |
| **Instrukcja:**  W sekcji 1. należy odnieść się zwięźle do każdego z przedstawionych poniżej zagadnień, opisując jak realizacja projektu wpisuje się w unijne i krajowe polityki dotyczące ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju i zmian klimatu |

* 1. Należy wymienić zakres rzeczowy przedsięwzięcia oraz opisać, w jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji celów środowiskowych, zgodnie z zasadą DNSH, czyli „nie czyń znaczącej szkody”, w tym w zakresie zmian klimatu oraz w jaki sposób uwzględniono przedmiotowe cele w danym projekcie. W szczególności należy rozważyć następujące kwestie: zmniejszanie emisji zanieczyszczeń, efektywną gospodarkę zasobami (zmniejszanie energochłonności, zmniejszanie zużycia wody, gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu, wydłużanie cyklu życia produktu, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii), zachowanie różnorodności biologicznej, zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, łagodzenie skutków zmian klimatu i odporność na skutki zmian klimatu itp.).

|  |
| --- |
| *Zgodność z zasadą* DNSH (art. 9 ust. 4 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021-2027[[1]](#footnote-2) oraz art. 9 i art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii[[2]](#footnote-3),[[3]](#footnote-4)).  Należy przeanalizować zastosowane rozwiązań pod kątem realizacji celów środowiskowych:   * łagodzenia zmian klimatu; * adaptacji do zmian klimatu; * odpowiedniego użytkowania i ochrony zasobów wodnych; * gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobiegania powstawaniu odpadów i recyklingu; * zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody lub ziemi; * ochrony i odtwarzania bioróżnorodności i ekosystemów.   Należy opisać, w jaki sposób realizacja projektu wpisuje się w cele klimatyczne określone w Strategii Europejski Zielony Ład, Prawie Klimatycznym, Pakiecie energetyczno- klimatycznym, Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu, w celu dążenia do neutralności klimatycznej do roku 2050.  Rozporządzenie w sprawie taksonomii ustanawia ogólne podejście do oceny DNSH polegające na wykazaniu, że żadna z sytuacji wymienionych w artykule 17 rozporządzenia nie wystąpi w odniesieniu do analizowanego projektu. Należy przeanalizować oddziaływanie projektu pod kątem znaczących szkód w odniesieniu do każdego z celów środowiskowych. |

* 1. Należy opisać, w jaki sposób projekt jest zgodny z zasadą ostrożności, zasadą działania zapobiegawczego, zasadą naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła oraz zasadą „zanieczyszczający płaci”.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy wykazać, że projekt został również przygotowany z zachowaniem zasad:   * ostrożności – w przypadku działalności, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, istnieje konieczność, kierując się przezornością, podjęcia wszelkich możliwych środków zapobiegawczych (art. 6 ustawy prawo ochrony środowiska[[4]](#footnote-5)) * działania zapobiegawczego - działania zapobiegawcze powinny zmierzać do zapobieżenia skutkom lub zmniejszenia rozmiarów szkody * naprawiania szkody w pierwszym rzędzie u źródła - działania prowadzące do usunięcia przyczyny wystąpienia szkody, a także przywrócenia równowagi przyrodniczej i walorów krajobrazowych w miejscu wystąpienia szkody * zanieczyszczający płaci – według tej reguły sprawcy szkód w środowisku powinni ponosić pełne koszty tych działań, które są niezbędne dla usunięcia zanieczyszczenia lub koszty równoważnych działań umożliwiających osiągnięcie celów ochrony środowiska. Na podstawie tej zasady uznaje się również, że użytkownicy obiektów infrastrukturalnych powinni partycypować zarówno w pokrywaniu kosztów zmniejszania emisji, jak i kosztów eksploatacji, konserwacji i wymiany elementów infrastruktury mającej wpływ na środowisko. W tym kontekście należy wyjaśnić jak przedmiotowe wymagania zostały uwzględnione w projekcie. Zasada „zanieczyszczający płaci” jest jedną z podstawowych zasad, na których opiera się polityka UE w dziedzinie środowiska, zgodnie z art. 191 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. |

**2.** **Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[[5]](#footnote-6)** **(„dyrektywa SOOŚ”)**

2.1 Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, objętego zakresem wymienionej dyrektywy innego niż program regionalny?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie |  |

2.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 2.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z dyrektywą SOOŚ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie |  |

* + Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy podać krótkie wyjaśnienie:
  + Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie[[6]](#footnote-7) sprawozdania dotyczącego środowiska (łącze internetowe albo kopię elektroniczną).

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Przez sprawozdanie dotyczące środowiska należy rozumieć prognozę oddziaływania na środowisko.  W przypadku, gdy dany projekt:   * nie jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program regionalny w pkt 2.1. należy zaznaczyć kwadrat NIE i w pkt 2.2 wpisać „nie dotyczy”; * jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż program regionalny w pkt 2.1. należy zaznaczyć kwadrat TAK i wypełnić pkt 2.2. oraz odpowiednio zaznaczyć w punkcie 2.2. kwadrat:   NIE – jeśli plan lub program nie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko a następnie w polu tekstowym podać krótkie wyjaśnienie, dlaczego nie przeprowadzono tej oceny,  TAK - jeśli plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko należy załączyć lub udostępnić link do:   * + nietechnicznego streszczenia prognozy oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy OOŚ.   Przez program regionalny należy rozumieć Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 (FEL 2021-2027).  Przez plan lub program inny niż program regionalny należy w szczególności rozumieć inny dokument strategiczny opracowany dla właściwego sektora bądź zagadnienia, z którego postanowień wynika realizacja przedsięwzięcia. |

**3.** **Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[[7]](#footnote-8) („dyrektywa OOŚ”)**

3.1 Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | załącznikiem I do tej dyrektywy (należy przejść do pytania 3.2); |
|  | - | załącznikiem II do tej dyrektywy (należy przejść do pytania 3.3); |
|  | - | żadnym z powyższych załączników (należy przejść do pytania 3.4) – należy przedstawić wyjaśnienie poniżej |
| **Instrukcja**:  UWAGA!  Należy dokonać klasyfikacji danego przedsięwzięcia w ramach rodzajów przedsięwzięć wskazanych w załącznikach do dyrektywy OOŚ.W przypadku kiedy występuje różnica między klasyfikacją wg prawa krajowego, tj rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839 z pózn. zm.) a ww. klasyfikacją wg. dyrektywy należy wprowadzić stosowny komentarz wyjaśniający.  W odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnych z powyższych załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania 3.3  W odniesieniu do projektów, które nie obejmują przedsięwzięć wskazanych w żadnym z powyższych załączników dyrektywy, a ujętych wg prawa krajowego jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko należy przejść do pytania 3.2  Jeżeli przedsięwzięcie nie zostało ujęte w ww. rozporządzeniu należy przedstawić wyjaśnienie w polu tekstowym a następnie przejść do pytania 3.4. | | |

3.2 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem I do dyrektywy OOŚ, należy załączyć dokumenty dotyczące OOŚ wymienione w instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie, w tym:

1. nietechniczne streszczenie raportu OOŚ[[8]](#footnote-9) lub cały raport wraz aneksami;
2. dokumentacja na temat konsultacji z organami ds. ochrony środowiska, ze społeczeństwem oraz w stosownych przypadkach z innymi państwami członkowskimi przeprowadzonych zgodnie z art. 6 i 7 dyrektywy OOŚ;
3. decyzję właściwego organu wydaną zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy OOŚ[[9]](#footnote-10) oraz dokumentację potwierdzającą podanie do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu.

W polu tekstowym należy przedstawić informacje na temat procedury środowiskowej, wskazując wszystkie dokumenty, wydane w toku prowadzonego postępowania.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy:   1. załączyć streszczenie w języku niespecjalistycznym raportu OOŚ, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy OOŚ (które podlegało ocenie organów administracji i konsultacjom społecznym. Jeśli na etapie kompletowania wniosku informacje zawarte w streszczeniu nie będą odpowiadać każdemu rozdziałowi raportu OOŚ należy załączyć sam raport OOŚ wraz z aneksami, jeżeli uzupełniano raport na etapie postępowania OOŚ). W przypadku, gdy w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej należy załączyć pełną wersję raportu, lub rozdziały raportu związane z ocenę wskazaną w art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej zgodnie z pkt. 4.2; 2. załączyć decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz dokumentację potwierdzającą podanie do publicznej wiadomości informacji o jej wydaniu.   Należy stosować jednolity opis załączników elektronicznych do wniosku. |

3.3 Jeżeli projekt objęty jest załącznikiem II do przedmiotowej dyrektywy, czy przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie |  |

* Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy załączyć dokumenty wskazane w pkt 3.2 oraz w poniżej zamieszczonym polu tekstowym przedstawić informacje na temat procedury środowiskowej, wskazując wszystkie wydane w toku prowadzonego postępowania dokumenty.
* Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy załączyć dokumenty dotyczące OOŚ wymienione w instrukcji wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie oraz w poniżej zamieszczonym polu tekstowym podać następujące informacje:

1. ustalenia wymagane w art. 4 ust. 4 dyrektywy OOŚ (w formie określanej mianem „decyzji dotyczącej preselekcji” lub „decyzji „screeningowej”);
2. progi, kryteria lub przeprowadzone indywidualne badania przedsięwzięć, które doprowadziły do wniosku, że OOŚ nie była wymagana;
3. wyjaśnienie powodów, dla których projekt nie ma znaczących skutków środowiskowych, biorąc pod uwagę odpowiednie kryteria selekcji określone w załączniku III do dyrektywy OOŚ (nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej).

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  W punkcie 3.3. należy odpowiedzieć na pytanie, czy dla przedsięwzięcia objętego rodzajem przedsięwzięcia wskazanym w załączniku II do dyrektywy OOŚ zostało przeprowadzone postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, będące wynikiem wydania postanowienia o obowiązku przeprowadzenia OOŚ. W przypadku, gdy takie postępowanie:   * zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat TAK oraz dołączyć stosowne dokumenty wskazane w punkcie 3.2.; Dodatkowo w polu tekstowym punktu 3.3 należy przedstawić informacje na temat przeprowadzonej procedury środowiskowej, wskazując wszystkie wydane w toku prowadzonego postępowania dokumenty (postanowienia, decyzje, opinie, uzgodnienia itd.) * nie zostało przeprowadzone – należy zaznaczyć kwadrat NIE oraz załączyć stosowne dokumenty, wskazane w instrukcji wypełniania załączników. Dodatkowo w polu tekstowym punktu należy przedstawić informacje wskazane w podpunktach:  1. dokumenty potwierdzające stanowisko właściwego organu środowiskowego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko (postanowienia, decyzje); 2. procedura (wydane w toku postępowania dokumenty) w której organ stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, przedstawiając informacje na temat konsultacji z organami); 3. c) nie ma konieczności przedstawienia przedmiotowych informacji, jeżeli zawarto je już w decyzji wspomnianej w pkt a) powyżej). |

3.4 Zezwolenie na realizację inwestycji (w stosownych przypadkach)

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Przez „zezwolenie na inwestycję” (w rozumieniu dyrektywy OOŚ) należy rozumieć zbiór niezbędnych decyzji koniecznych do uzyskania w procesie inwestycyjnym, którego ostatnim etapem jest decyzja budowlana (pozwolenie na budowę albo decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji), ewentualnie inna z decyzji administracyjnych kończących przygotowanie procesu inwestycyjnego, jeżeli dla danego przedsięwzięcia przepisy prawa nie przewidują możliwości uzyskania pozwolenia na budowę. Zezwolenie mogą stanowić w szczególności: decyzja o pozwoleniu na budowę, zgłoszenie wykonania robót budowlanych, zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID), decyzja konserwatora zabytków, decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urządzeń wodnych, dokument zatwierdzający projekt robót geologicznych. W niektórych sytuacjach „zezwoleniem na inwestycję” może być także decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. |

3.4.1. Czy projekt/przedsięwzięcie jest już na etapie budowy?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak**\*** |  |  | Nie |  |

3.4.2. Czy udzielono już ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji np. pozwolenia na budowę w odniesieniu do danego projektu/przedsięwzięcia?

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie**\*** |  |  | Nie Dotyczy |  |

**\*Komisja Europejska nie dopuszcza finansowania projektów znajdujących się na etapie budowy (odpowiedź „Tak” na pytanie 3.4.1.), jeżeli roboty budowlane rozpoczęto przed uzyskaniem ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji.**

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  W punkcie 3.4.1 oraz 3.4.2 oczekuje się informacji potwierdzającej, że w przypadku rozpoczęcia robót budowlanych poprzedzone one zostały stosowną procedurą zezwolenia na inwestycję.  UWAGA: W punkcie 3.4.2 poprzez „co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane” rozumie się podpisaną umowę na roboty budowlane, w ramach której rozpoczęto realizację robót budowlanych.  W przypadku zgłoszenia robót budowlanych wniosek wypełnia się analogicznie.  Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym lub przedsięwzięcie, dla którego nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenie robót budowlanych, należy zaznaczyć odpowiedź „Nie dotyczy” oraz dołączyć stanowisko organu administracji architektoniczno-budowlanej z uzasadnieniem dotyczącym zakresu robót budowlanych. |

3.4.3. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak” (na pytanie 3.4.2), należy podać rodzaj zezwolenia, datę, sygnaturę, organ wydający oraz przedmiot decyzji.

dd/mm/rrrr

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy wymienić uzyskane decyzje budowlane wskazując jednocześnie datę, sygnaturę, organ wydający oraz przedmiot decyzji.  Pod pojęciem „decyzja budowlana” należy rozumieć decyzje wymienione w art. 72 ust. 1 lub zgłoszenia wymienione w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. |

3.4.4. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie” (na pytanie 3.4.2), należy podać datę złożenia oficjalnego wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji, wskazać organ, do którego złożono wniosek oraz określić przeprowadzone dotychczas czynności administracyjne i opisać te, które pozostały do przeprowadzenia:

dd/mm/rrrr

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy podać daty wniosków oraz wskazać organy do, których złożono wnioski o decyzje budowlane.  Należy określić obecny etap procesu uzyskiwania zezwoleń poprzez wskazanie wszystkich decyzji, których uzyskanie będzie niezbędne do wydania ostatecznego zezwolenia na realizację inwestycji. |

**4.** **Stosowanie** [**Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory**](http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0043:EN:NOT)**[[10]](#footnote-11) (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000**

4.1. Czy projekt może samodzielnie lub w połączeniu z innymi projektami znacząco negatywnie wpłynąć na obszary, które są lub mają być objęte siecią Natura 2000?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie |  |

4.2 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 4.1 zaznaczono „Tak”, należy przedstawić:

1. decyzję właściwego organu oraz odpowiednią ocenę przeprowadzoną zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy siedliskowej;
2. jeżeli właściwy organ ustalił, że dany projekt ma istotny negatywny wpływ na jeden obszar lub więcej obszarów objętych lub które mają być objęte siecią Natura 2000, należy przedstawić:
   1. kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej[[11]](#footnote-12), zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
   2. opinię Komisji zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej w przypadku projektów mających istotny wpływ na siedliska lub gatunki o znaczeniu priorytetowym, które są uzasadnione tak ważnymi względami jak nadrzędny interes publiczny inny niż zdrowie ludzkie i bezpieczeństwo publiczne lub korzystne skutki o podstawowym znaczeniu dla środowiska.

4.3 Jeżeli w odpowiedzi na pytanie 4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć wypełnioną przez właściwy organ deklarację oraz mapę z obszarami Natura 2000, na której należy wskazać lokalizację inwestycji. Jeżeli projekt ma charakter nieinfrastrukturalny (np. opracowanie dokumentów, zakup wyposażenia), należy to odpowiednio wyjaśnić i w takim przypadku nie ma obowiązku dołączania deklaracji.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  UWAGA!  Punkt 4. dotyczy obszarów, które już zostały objęte siecią Natura 2000 oraz tych, które mają zostać objęte tą siecią. Należy podkreślić, że oddziaływanie na ww. obszary może mieć projekt realizowany nie tylko w obrębie tego obszaru, ale również poza nim.  Beneficjent zaznacza odpowiedź „NIE”, tylko jeżeli nie istniało lub nie istnieje, prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000 i nie uznano w związku z tym za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000. W takiej sytuacji beneficjent ma obowiązek dołączenia do wniosku o dofinansowanie deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.  Wymóg załączenia *Deklaracji organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000* nie dotyczy przypadków projektów nieinfrastrukturalnych oraz zamierzeń inwestycyjnych wymienionych w Instrukcji wypełniania załączników (nie należy występować o wydanie tego rodzaju zaświadczenia).  Gdy przedmiotem projektu jest inwestycja o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. opracowanie dokumentów, zakup wyposażenia) bądź o charakterze „miękkim” (np. szkolenia, kampania edukacyjna) – w punkcie 4.1 należy wpisać NIE i odpowiednio to wyjaśnić.  W przypadku, gdy dla przedsięwzięcia przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko i w raporcie była przeprowadzona ocena zgodnie z art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej, należy załączyć pełną wersję raportu, lub rozdziały raportu, w których zawarto ocenę wskazaną z art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowej. Pozostała wymagana dokumentacja dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wskazana w pkt. 3.2 i 3.3 wniosku.  W przypadku procedury oceny dla przedsięwzięć innych niż mogące znacząco oddziaływać na środowisko opisanej w rozdziale 5 ustawy ooś wymaga się załączenia postanowienia, o którym mowa w art. 98 ustawy ooś oraz kopii decyzji, o której mowa w art. 96 ust. 1 ustawy ooś wraz z informacją o jej podaniu do publicznej wiadomości.  W przypadku określonym w punkcie 4.2, podpunkt 2 dodatkowo wymagana jest kopia dokumentacji, o którym mowa w art. 35 ustawy o ochronie przyrody.  Wykonanie kompensacji przyrodniczej następuje nie później niż w terminie rozpoczęcia działań powodujących negatywne oddziaływanie, co powinno zostać odnotowane/potwierdzone na potrzeby formularza aplikacyjnego. |

**5.** **Stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[[12]](#footnote-13) („ramowej dyrektywy wodnej”); ocena oddziaływania na jednolitą część wód**

5.1 Czy projekt obejmuje nowe zmiany charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód/potencjału?

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tak |  |  | Nie |  |

5.1.1. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolitą część wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Należy wskazać także, czy projekt jest wynikiem krajowej/regionalnej strategii w odniesieniu do danego sektora lub wynikiem planu gospodarowania wodami w dorzeczu, który uwzględnia wszystkie istotne czynniki (np. wariant korzystniejszy dla środowiska, oddziaływanie skumulowane itd.)? Jeżeli tak, należy podać szczegółowe informacje.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy podać szczegółowe informacje czy doszło do przeprowadzenia oceny wpływu na środowisko wodne przedsięwzięcia pod kątem wymagań RDW w ramach:   1. *ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko*  (zgodnie z art. 81 ust. 3 *jeżeli z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa ww art. 68 pkt 1,3,4 ustawy* z dnia 20 lipca 2017 r. *– Prawo wodne);* 2. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy -- PGW (każda inwestycja powodująca nową zmianę charakterystyki fizycznej części wód, musi zostać wpisana do planu gospodarowania na obszarze dorzecza; w związku z tym, każdy podmiot –zarówno publiczny, jak i prywatny – planujący realizację takiej inwestycji musi przekazać Prezesowi Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej stosowne analizy i informacje w celu zamieszczenia ich w kolejnych aktualizacjach planów gospodarowania wodami – aPGW);   Jeśli dotyczy, należy wskazać odpowiednie decyzje administracyjne, w których Organ administracji dokonał stosownego rozpatrzenia zgodnie z aktualnym na dzień złożenia Wniosku prawodawstwem. |

5.1.2. Jeżeli zaznaczono odpowiedź „Nie”, należy dołączyć ocenę wodnoprawną lub stanowisko właściwego organu Wód Polskich.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Ocena wodnoprawna zgodnie z art. 425 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 z poźn. zm.). W przypadku, gdy inwestycja nie wymaga uzyskania oceny wodnoprawnej należy wskazać stanowisko właściwego organu Wód Polskich z uzasadnieniem braku kwalifikacji do przeprowadzenia przedmiotowej oceny. Organem właściwym do wydania deklaracji jest właściwy organ Wód Polskich zgodnie z art. 397 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 z późn. zm.). |

5.2 Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt pokrywa się z celami planu gospodarowania wodami w dorzeczu, które ustanowiono dla odpowiednich jednolitych części wód zgodnie z oceną wodnoprawną lub stanowiskiem właściwego organu Wód Polskich.

**6. W stosownych przypadkach, informacje na temat zgodności z innymi dyrektywami środowiskowymi**

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Dla każdej z wymienionych poniżej dyrektyw, jeśli dotyczy zakresu rzeczowego projektu, należy wskazać odpowiednie decyzje administracyjne, w których organ administracji dokonał stosownego rozpatrzenia zgodnie z aktualnym na dzień złożenia wniosku prawodawstwem. |

6.1 Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG[[13]](#footnote-14) („dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych”) – projekty w sektorze usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych.

1) Należy podać informację dotyczącą zgodności z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych zgodnie z instrukcją wypełniania formularza ooś.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy podać szczegółowe informacje dotyczące wypełniania przez aglomerację lub aglomeracje, na obszarze których realizowany jest projekt przepisów Dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (tzw. dyrektywy ściekowej), w szczególności:   1. Wielkość aglomeracji oraz jej zgodność z aktualną wersją *Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.* 2. Zgodnie z przepisami dyrektywy ściekowej warunkami koniecznymi do spełnienia przez aglomeracje jej wymogów są następujące aspekty, do których należy się odnieść:  * wielkość aglomeracji (Równoważna Liczba Mieszkańców – RLM); * wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych (stopień skanalizowania aglomeracji - %) * wydajność oczyszczalni ścieków w aglomeracjach, która musi odpowiadać ładunkowi generowanemu na ich obszarze; * standardy oczyszczania ścieków w oczyszczalniach, które uzależnione są od wielkości aglomeracji; jakość oczyszczonych ścieków odprowadzanych z każdej oczyszczalni musi być zgodna z wymaganiami ustawy Prawo wodne[[14]](#footnote-15) i rozporządzeniem MGMiŻŚ w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych [[15]](#footnote-16).  1. Przedstawienie zastosowanych/planowanych rozwiązań dotyczących gospodarki osadami ściekowymi w oczyszczalniach z uwzględnieniem hierarchii postępowania z osadami ściekowymi wskazanymi w aktualnej wersji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami |

2) Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt jest spójny z planem lub programem związanym z wdrażaniem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

6.2 Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[[16]](#footnote-17) („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) – projekty w sektorze gospodarowania odpadami

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia cele określone w art. 1 dyrektywy ramowej w sprawie odpadów. W szczególności, w jakim stopniu projekt jest spójny z odpowiednim planem gospodarki odpadami (art. 28), hierarchią postępowania z odpadami (art. 4) i w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu (art. 11 ust. 2). Czy projekt ma istotny wkład w przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganie powstawaniu odpadów, ich ponowne użycie i recykling.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt wpisuje się w realizację celów dyrektywy ramowej na obszarze odziaływania przedsięwzięcia. Należy wskazać zgodność wsparcia z wojewódzkim planem gospodarki odpadami (wpgo), w tym stanowiącym załącznik do wpgo planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami oraz Krajowym Planem Gospodarki Odpadami.  W szczególności należy opisać, w jaki sposób uwzględniona została zasada hierarchii sposobów postępowania z odpadami od zapobiegania powstawaniu odpadów, przygotowania do ponownego użytku, recyklingu innych procesów odzysku po unieszkodliwianie.  Należy podać, w jaki sposób projekt przyczynia się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu Nawet, jeśli cele projektu nie są bezpośrednio związane ze zwiększeniem poziomu recyklingu należy podać przyjętą przez Polskę metodę obliczania poziomów recyclingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, o których mowa w art. 11 (2) Dyrektywy ramowej w sprawie odpadów.  W przypadku, gdy projekt obejmuje instalację do unieszkodliwiania odpadów należy potwierdzić, że planowana instalacja jest adekwatna do potrzeb i nie wpłynie negatywnie na rozwój zbiórki selektywnej i osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. |

6.3 Stosowanie dyrektywy 2010/75/UE Parlamentu Europejskiego i Rady[[17]](#footnote-18) („dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych”) – projekty wymagające udzielenia pozwolenia zintegrowanego

Należy wyjaśnić, w jaki sposób projekt spełnia wymogi dyrektywy 2010/75/UE, w szczególności czyni zadość obowiązkowi eksploatowania zgodnie z zintegrowanym pozwoleniem opartym na najlepszej dostępnej technice (BAT) i w stosownych przypadkach przestrzega dopuszczalnych wielkości emisji określonych w przedmiotowej dyrektywie.

6.4 Wszelkie inne odpowiednie dyrektywy środowiskowe związane z realizacją projektu ( jeżeli dotyczy)

**7.** **Koszt rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w szczególności wynikającego z procedury OOŚ lub innych procedur oceny (takich jak dyrektywa siedliskowa, ramowa dyrektywa wodna, dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych) lub wymogów krajowych/regionalnych**

Jeżeli przedmiotowe koszty uwzględnia się w kosztach całkowitych, należy oszacować udział kosztów związanych z uruchomieniem rozwiązań na rzecz zmniejszenia lub skompensowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

|  |  |
| --- | --- |
| % |  |

Należy krótko opisać rozwiązania

**Tabela korelacji dyrektyw unijnych wymienionych w części środowiskowej wniosku o dofinansowanie oraz krajowych aktów prawnych.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **nr przypisu w instrukcji wypełniania formularza w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (ooś)** | **Akt lub przepis aktu prawa unijnego przytoczony w przypisie** | **Treść przypisu zmodyfikowana poprzez wskazanie aktu lub przepisu aktu prawa krajowego** |
| 1. | Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. 197 z 21.7.2001, s. 30), | Transponowana ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś) (Dz.U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zm.) – Dział IV Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko |
| 2. | Przygotowane zgodnie art. 5 i załącznika I do dyrektywy SOOŚ | Przygotowane zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e ustawy ooś |
| 3. | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1, z późn. zm.). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014, z późn. zm.). | Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Termin transpozycji dyrektywy 2014/52/UE do polskiego porządku prawnego mija 17 maja 2017 r. |
| 4. | Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE. | Przygotowanie zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 18 ustawy ooś |
| 5. | Decyzja właściwego organu z art. 8 i 9 dyrektywy 2011/92/UE, | Decyzja wymieniona w art. 72 ust. 1 ustawy ooś lub dokonane zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1a |
| 6. | Stosowanie Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7, z późn. zm.); ocena oddziaływania na obszary 2000 | Dział V, Rozdział V - Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko |
| 8. | Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1, z późn. zm.) - ocena oddziaływania na jednolitą część wód | art. 81 ust. 3 ustawy ooś w związku z art. 68 pkt 1,3,4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz.U. z 2023r., poz. 1478, z późn. zm.). |
| 9. | Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40, z późn. zm.). | Art. 86 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne |
| 12. | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3, z późn. zm.). | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1587 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi |
| 13. | Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17, z późn. zm.). | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) wraz z aktami wykonawczymi |

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej (Dz. Urz. UE L 231 z 30.6.2021, s. 159, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-2)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088 (Dz. Urz. UE L 198 z 22.6.2020, s. 13, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-3)
3. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2021/2139 z dnia 4 czerwca 2021 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 poprzez ustanowienie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza znaczących szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz. Urz. UE L 442 z 9.12.2021, s. 1, z późn. zm.) [↑](#footnote-ref-4)
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54) [↑](#footnote-ref-5)
5. Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz.U. 197 z 21.7.2001, s. 30). [↑](#footnote-ref-6)
6. Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem I do dyrektywy SOOŚ. [↑](#footnote-ref-7)
7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 26 z 28.1.2012, s. 1, z późn. zm.). Dyrektywa 2011/92 została zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniająca dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko (Dz.U. L 124/1 z 25.4.2014, z późn. zm.). Termin transpozycji do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2014/52/UE minął 17 maja 2017 r. [↑](#footnote-ref-8)
8. Przygotowane zgodnie z art. 5 i załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE. [↑](#footnote-ref-9)
9. W przypadkach gdy procedurę OOŚ zakończono prawnie wiążącą decyzją przed wydaniem zezwolenia na inwestycję zgodnie z art. 8 i 9 dyrektywy 2011/92/UE, państwa członkowskie udostępniają pisemne zobowiązanie do terminowego działania w celu zapewnienia wydania zezwolenia na inwestycję najpóźniej przed rozpoczęciem prac. [↑](#footnote-ref-10)
10. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7, z późn. zm). [↑](#footnote-ref-11)
11. Zmieniona wersja przyjęta przez Komitet ds. siedlisk naturalnych w dniu 26 kwietnia 2012 r. <http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/guidance_en.htm#art6> [↑](#footnote-ref-12)
12. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-13)
13. Dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-14)
14. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2023r., poz. 1478 z poźn. zm.). [↑](#footnote-ref-15)
15. ## Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311)

    [↑](#footnote-ref-16)
16. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3, z późn. zm.). [↑](#footnote-ref-17)
17. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) (Dz.U. L 334 z 17.12.2010, s. 17, z późn. zm). [↑](#footnote-ref-18)