Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2024r.

WZŚ.410.265.2024.DT

**Burmistrz
Świebodzina**

ul. Rynkowa 2

66 – 200 Świebodzin

 Na podstawie 54 ust. 1 oraz art. 57 ust. 1, punkt 2 *ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 1112), na wniosek Burmistrza Świebodzina,

o p i n i u j ę p o z y t y w n i e

przedstawiony projekt „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Świebodzińsko - Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”.

UZASADNIENIE

 Pismem z dnia 31 października 2024r. (data wpływu – 31 października 2024r.) Burmistrz Świebodzina, działając na podstawie art. 54 ust. 1 cytowanej na wstępie ustawy, zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie projektu dokumentu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Świebodzińsko - Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2030”. Do wniosku dołączono przedmiotowy dokument oraz „Prognozę oddziaływania na środowisko” (dokumenty w formie elektronicznej).

 Obszar objęty Strategią obejmuje gminy Międzyrzecz, Sulęcin i Świebodzin. Wszystkie te jednostki samorządowe tworzą od 2021r. Świebodzińsko - Międzyrzecki Miejski Obszar Funkcjonalny (ŚMMOF), który funkcjonuje w formie porozumienia międzygminnego nr 1/2023z dnia 9 lutego 2023r. Obszar ten został określony, jako obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Świebodzińsko - Międzyrzeckim Miejskim Obszarze Funkcjonalnym.

 Główną wizją a zarazem celem Strategii jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, rozwój przyjaznych usług i nowoczesnej gospodarki, budowanie efektywnej i niskoemisyjnej sfery transportu a także zwiększenie adaptacyjności do zmian klimatu oraz kształtowanie ładu przestrzennego dzięki umiejętnemu wykorzystaniu i łączeniu potencjałów jednostek samorządu terytorialnego.

 Misją strategiczną a zarazem celem Strategii jest zrównoważony i trwały rozwój lokalny ŚMMOF.Powołany Związek pełni funkcję Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Jest to forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Działania podejmowane w ramach ZIT ukierunkowane są na zrównoważony rozwój obszarów miejskich.

 By osiągnąć ww. cele w Strategii wyznaczono 7 celów strategicznych oraz 15 celów operacyjnych.

 Jak stwierdzono w załączonej Prognozie, formułowane w Strategii cele oraz zadania powinny wpisywać się i być spójne z założeniami dokumentów wyższego rzędu: europejskich, krajowych czy regionalnych. Komplementarność z innymi działaniami oraz priorytetami wpływa na skuteczność i efektywność realizacji Strategii.

 W celu dokonania oceny przewidywanych oddziaływań na środowisko zastosowano przede wszystkim metodę opisową, kartograficzną oraz macierzy interakcji. Ocena przebiegała dwuetapowo. W pierwszym etapie zapoznano się z listą projektów Strategii i na postawie ich opisów (i odniesienia przestrzennego w przypadkach, w których było to możliwe) zidentyfikowano te, których realizacja może potencjalnie oddziaływać na środowisko.

 Następnie dla projektów, których realizacja może oddziaływać na środowisko sporządzono macierz oddziaływań. Projekty pogrupowano na działania o podobnym charakterze potencjalnych oddziaływań na środowisko i w tabeli 22. przedstawiono grupy projektów, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko (pozytywnie, negatywnie) wraz z opisem najważniejszych zidentyfikowanych oddziaływań i interakcji, które mogą potencjalnie wystąpić pomiędzy planowanymi projektami a poszczególnymi elementami środowiska i środowiskiem, jako całością.

 Oceny dokonano osobno dla każdej grupy projektów, zidentyfikowanych jako mogące oddziaływać na środowisko. W podsumowaniu tej oceny sformułowano kilka zasadniczych wniosków.

1. Informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 52 ust.1 *ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2024r., poz. 1112)., zostały opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane są do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu, a także etapu przyjęcia tego dokumentu.
2. Prognoza nie jest dokumentem rozstrzygającym o realizacji zamierzeń inwestycyjnych mogących wynikać z ustaleń projektu Strategii a jedynie przedstawia prawdopodobne skutki, jakie może nieść za sobą realizacja zapisów dokumentu, dla poszczególnych komponentów środowiska oraz środowiska jako całości.
3. Podstawowym celem prognozy było wykazanie czy zapisy projektu Strategii mogą oddziaływać na środowisko a jeśli tak, to jaki charakter i siłę będą miały hipotetyczne oddziaływania. Po dokładnej analizie i ocenie uwzględniającej dużą złożoność zjawisk przyrodniczych oraz charakter badanego dokumentu stwierdzono, że oddziaływania wynikające z realizacji zaplanowanych projektów/ działań nie będą miały charakteru oddziaływań znacząco negatywnych.
4. Jednoznacznie można stwierdzić, że analiza projektu Strategii na obecnym etapie nie definiuje działań/przedsięwzięć, które dyskwalifikowałyby ją ze względu na skalę
i charakter oddziaływań na cele, przedmiot ochrony i integralność obszarów Natura 2000 i innych form ochrony przyrody.
5. Analiza oddziaływań na poszczególne elementy środowiska wskazuje, że realizacja ustaleń projektu Strategii wpłynie korzystnie na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i adaptację obszaru Świebodzińsko - Międzyrzeckiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego do zmian klimatu.
6. Etap realizacji niektórych działań określonych w projekcie Strategii, przede wszystkim tych posiadających charakter inwestycyjno - budowlany, może wpłynąć na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego. Oddziaływanie to można ograniczyć lub wyeliminować poprzez zastosowanie na etapie realizacji i użytkowania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
7. Część z działań wskazanych w projekcie Strategii może chwilowo negatywnie oddziaływać na środowisko w skali lokalnej, jednak długookresowy i ponadlokalny efekt ekologiczny będzie pozytywny.
8. Można postawić tezę, że długookresowym efektem ekologicznym realizacji założeń projektu Strategii będzie ochrona zasobów wodnych, rozwój zielono - niebieskiej infrastruktury, zmniejszona emisja zanieczyszczeń do powietrza w tym emisji CO2, niższa emisja hałasu i poprawa stanu środowiska przyrodniczego.

 Jednym z najczęściej stosowanych sposobów prowadzenia monitoringu jest zastosowanie metod wskaźnikowych. W zestawieniu tabelarycznym (tabela 23) zaprezentowane zostały wskaźniki proponowane do zastosowania w celu monitorowania skutków realizacji postanowień zawartych w projekcie Strategii. Dodatkowo uzupełnieniem monitoringu wskazanego w Prognozie może być monitoring prowadzony przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska. Wyniki pomiarów muszą odnosić się do obszaru objętego Strategią oraz jego najbliższego otoczenia.



Otrzymują:

1. Adresat.
2. Ad acta.