**FORMULARZ DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W ZAKRESIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) Z UWZGLĘDNIENIEM ODPORNOŚCI NA ZMIANY KLIMATU ORAZ ZASADY „NIE CZYŃ ZNACZĄCEJ SZKODY” DO NO SIGNIFICANT HARM (DNSH)W RAMACH PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027**

*Nazwa Wnioskodawcy……………………………………………………………………………………………………………………*

*Tytuł projektu ………………………….….………………………………………………………………………………………………...*

|  |
| --- |
| **Instrukcja:**  W uzasadnionych przypadkach dotyczących projektu złożonego z kilku przedsięwzięć, istnieje możliwość powielania części środowiskowej w całości lub w zakresie poszczególnych punktów w zależności od specyfiki projektu.  Nie ma konieczności powielania punktów, których treść się nie zmienia. Należy jednak wskazać, które punkty stanowią cześć wspólną dla wszystkich przedsięwzięć.  Przez pojęcie „przedsięwzięcie” rozumie się zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty. Definicja ta została zawarta w art. 3 ust. 1 pkt. 13 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) dalej jako ustawa ooś.  Informacje dot. przedsięwzięcia/ć planowanych do realizacji zamieszczone w niniejszym formularzu muszą być spójne z informacjami podanymi we wniosku o dofinansowanie.  W polach niewypełnianych należy wpisać „nie dotyczy”.  **Załącznik należy wypełnić dla projektu składanego w ramach EFRR do programu FEŚ 2021-2027  w sposób zgodny z poniższymi wskazówkami oraz zapisami poszczególnych regulaminów wyboru projektów. W przypadku gdy w ramach danego naboru projektów nie jest wymagane przedłożenie niniejszego Formularza, wówczas uzasadnienie w zakresie zgodności projektu z poniższymi kwestiami (części A, B i C niniejszego Formularza) powinno znaleźć się we Wniosku o dofinansowanie.**  **Część A -** ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZASADĄ DNSH – dotyczy wszystkich projektów składanych do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego programu FEŚ 2021-2027  **Część B** - ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY NA ZMIANY KLIMATU – dotyczy przedsięwzięć, których przewidywana trwałość wynosi co najmniej pięć lat.  **Część C -** ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA – dotyczy przedsięwzięć  w rozumieniu ustawy ooś. |

# A. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z ZASADĄ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU I ZASADĄ DNSH

## A.1.W jaki sposób projekt spełnia zasadę zrównoważonego rozwoju?

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  **Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju wsparcie może być udzielone jedynie takim projektom, które nie prowadzą do degradacji lub znacznego pogorszenia stanu środowiska naturalnego.  W zakresie polityki zrównoważonego rozwoju projekt powinien przyczyniać się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki ze względu na proces wytwarzania produktu (wyrobu lub usługi), który będzie efektem projektu oraz jego użytkowanie przez odbiorcę.**  W punkcie należy odnieść się do każdego z nw. punktów:   1. celów zrównoważonego rozwoju ONZ określonych w „Agendzie na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030” przyjętej przez wszystkie 193 państwa członkowskie ONZ Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego 25 września 2015 roku w Nowym Jorku znajdującą się pod adresem <http://www.un.org.pl/agenda-2030-rezolucja>.  W ramach spełnienia przez projekt głównych 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ należy odnieść się do tych celów, które dotyczą danego rodzaju projektów; 2. postanowień Porozumienia paryskiego do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 9 maja 1992 r., przyjętego w Paryżu dnia 12 grudnia 2015 r. Należy przedstawić, jak projekt wspiera działania respektujące standardy i priorytety klimatyczne UE <https://www.gov.pl/web/klimat/krajowy-plan-na-rzecz-energii-i-klimatu>, np. redukcję emisji gazów cieplarnianych, wzrost udziału energii odnawialnej, poprawa efektywności energetycznej; 3. celami w zakresie środowiska określonymi w art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej: „przy ustalaniu i realizacji polityk i działań Unii, w szczególności w celu wspierania zrównoważonego rozwoju, muszą być brane pod uwagę wymogi ochrony środowiska”. Przez zrównoważony rozwój należy rozumieć taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.   **Niniejszy punkt A1 oraz punkt A2 są ściśle powiązane z Kryterium formalnym nr 15 pn. *Zgodność z zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym z zasadą nie czyń poważnych szkód (DNSH)*.**  **Zgodnie z tym kryterium Wnioskodawca zobowiązany jest, stosownie do charakteru projektu, do uwzględnienia wymogów ochrony środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami, kwestii dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, różnorodności biologicznej, odporności na klęski żywiołowe oraz zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem związanym z ochroną środowiska. W projekcie należy uwzględnić i uzasadnić zastosowanie, co najmniej jednego z niżej wymienionych rozwiązań:**  **- zmniejszanie emisji zanieczyszczeń,**  **- zmniejszanie energochłonności,**  **- zmniejszanie zużycia wody,**  **- wykorzystanie materiałów (odpadów) pochodzących z recyclingu,**  **- wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.** |

## A.2. W jaki sposób projekt spełnia zasadę DNSH, w tym ochronę drzew?

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  **Należy odnieść się do zapisów Analizy DNSH, stanowiącej załącznik nr 5 do „Prognozy oddziaływania na środowisko programu regionalnego FEŚ 2021-2027” (**[**https://funduszeueswietokrzyskie.pl/dokumenty?szukaj=&temat[]=22&sort=najnowsze**](https://funduszeueswietokrzyskie.pl/dokumenty?szukaj=&temat%5b%5d=22&sort=najnowsze) **)**  **i zamieszczonych w niej ustaleń dla poszczególnych typów projektów oraz zapisów regulaminu wyboru projektów.**  Informacje zawarte w ww. Analizie dotyczą stopnia, w jakim dany typ projektu może wpływać na co najmniej jeden z celów środowiskowych określonych w art. 9 rozporządzenia o taksonomii**[[1]](#footnote-1)**:   1. **łagodzenie zmian klimatu,** 2. **adaptacja do zmian klimatu,** 3. **zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,** 4. **przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,** 5. **zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,** 6. **ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów,**   oraz czy dany typ projektu nie wyrządza znaczących szkód dla żadnego z ww. celów zgodnie z zapisami art. 17 ww. rozporządzenia, a także czy typ projektu można uznać za wnoszący istotny wkład  w adaptację do zmian klimatu zgodnie z technicznymi kryteriami kwalifikacji, które zostały ustanowione przez Komisję dla danego rodzaju działalności w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 2021/2139 (Dz.U. UE L 442/1 z 2021 r.).  W przypadku ochrony drzew, których wymogi dotyczą projektów infrastrukturalnych, należy odnieść się do przyjętych rozwiązań adekwatnie do zakresu i stopnia realizacji projektu, w oparciu  o obowiązujące na danym obszarze gminy, w której realizowany jest projekt - lokalne standardy ochrony drzew i innych form zieleni.   * Jeżeli standardy na obszarze realizacji projektu nie zostały określone należy wówczas w projekcie uwzględnić „Standardy ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym” dostępne na stronie http://drzewa.org.pl/standardy/. * Jeżeli zastosowanie standardów nie jest możliwe ze względu na stopień zaawansowania realizacji projektu - należy opisać jakie rozwiązania w zakresie ochrony drzew i zieleni zastosowano lub planuje się do zastosowania adekwatnie do zakresu i etapu realizacji projektu. * Jeżeli realizacja projektu infrastrukturalnego nie oddziałuje na drzewa (np. inwestycje punktowe, obiektowe, termomodernizacja), należy przedstawić odpowiednie uzasadnienie. |

# B. ODPORNOŚĆ INFRASTRUKTURY NA ZMIANY KLIMATU[[2]](#footnote-2)

TAK  NIE DOTYCZY 

## B.1. Łagodzenie zmian klimatu – neutralność klimatyczna: czy projekt prowadzi do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych?

TAK  NIE DOTYCZY 

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Należy zaznaczyć „TAK” jeżeli w ramach projektu przewidziano działania w zakresie obniżenia emisyjności, efektywności energetycznej, oszczędności energii lub wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych. Działania te muszą być zgodnie z polityką UE dotyczącą celów redukcji emisji gazów cieplarnianych na 2030 r. i na 2050 r. (Europejski Zielony Ład). W takim przypadku uzasadnienie nie jest wymagane.  W przypadku, gdy projekt nie dotyczy działań mających na celu ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, należy zaznaczyć odpowiedź „NIE DOTYCZY” oraz uzasadnić brak wpływu realizacji projektu na emisję gazów cieplarnianych. |

## B.2. Adaptacja do zmian klimatu – w jaki sposób uwzględniono w projekcie zmiany klimatu?

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja:**  W niniejszym punkcie należy wskazać kwestie, które odnoszą się do rodzaju i charakteru projektu. Zakres oddziaływań poszczególnych zagrożeń klimatycznych na projekt zależy od miejsca lokalizacji projektu, jego wrażliwości, zdolności adaptacyjnych oraz kierunku przewidywanych zmian natężenia tych czynników w czasie, które będą następowały wraz ze zmianami klimatu.  Powstająca infrastruktura powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób uwzgledniający niekorzystny wpływ zmian klimatycznych. **Niniejszy punkt jest powiązany z kryterium merytorycznym dopuszczającym ogólnym nr 6 pn. *Odporność infrastruktury na zmiany klimatu.* W ramach tego kryterium analizowane będzie, czy projekt uwzględnia potrzeby związane z adaptacją do zmian klimatu, zgodnie ze „Strategicznym planem adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu”. Weryfikacja przeprowadzana zostanie na podstawie uzasadnienia zawartego w niniejszym punkcie oraz we wniosku o dofinansowanie w oparciu o ZAWIADOMIENIE KOMISJI „Wytyczne techniczne dotyczące weryfikacji infrastruktury pod względem wpływu na klimat w latach 2021–2027” (2021/C 373/01)”**  W szczególności należy udzielić odpowiedzi na następujące pytania: w jaki sposób uwzględniono zmiany klimatu podczas opracowywania projektu i jego części składowych np. w odniesieniu do sił zewnętrznych (np. obciążenie wiatrem, obciążenie śniegiem, różnice temperatury) i oddziaływań (np. fale upałów, zagrożenie powodziowe, jak również przedłużające się okresy suszy wpływające np. na właściwości gleby). Konieczne jest opisanie odpowiednich warunków czy zaleceń dotyczących zarówno projektowania, jak i eksploatacji, które zostały sformułowane na etapie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięć wchodzących w skład projektu oraz ewentualnie na etapie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych, tworzących ramy realizacji tego projektu.  Do celu wypełnienia przedmiotowego punktu można skorzystać z informacji zamieszczonych na stronie <https://klimada2.ios.gov.pl/>. |

# C. ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z POLITYKĄ OCHRONY ŚRODOWISKA[[3]](#footnote-3)

TAK  NIE DOTYCZY 

## C.1. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa SOOŚ”)[[4]](#footnote-4)

C.1.1. Czy projekt jest realizowany w wyniku planu lub programu, innego niż FEŚ 2021-2027?

TAK  NIE 

C.1.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.1.1 zaznaczono „Tak”, należy określić, czy dany plan lub program podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ? Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.1.1 zaznaczono „Nie”, należy zaznaczyć opcję „Nie dotyczy”

TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja:**  Przez **plan** lub **program inny niż FEŚ 2021-2027** należy rozumieć dokument, o którym mowa w art. 46 ustawy ooś, z którego postanowień wynika realizacja przedsięwzięcia.  Jeśli w odpowiedzi na pytanie C.1.2 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy podać nietechniczne streszczenie sprawozdania dotyczącego środowiska oraz informacji wymaganych w art. 9 ust. 1 lit. b) przedmiotowej dyrektywy (łącze internetowe albo kopię elektroniczną). Przez sprawozdanie dotyczące środowiska należy rozumieć prognozę oddziaływania na środowisko. Ponadto należy podać informacje, w jaki sposób strategiczna ocena oddziaływania na środowisko dla danego planu lub programu odnosi się do przedmiotowego projektu.  Jeśli plan lub program nie podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko należy zaznaczyć odpowiedź „Nie” i podać wyjaśnienie, dlaczego nie przeprowadzono tej oceny. |

## C.2. Stosowanie dyrektywy 2011/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywa OOŚ”)[[5]](#footnote-5) – nie dotyczy przedsięwzięć posiadających prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

TAK  NIE DOTYCZY 

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja:**  **Niniejszy punkt jest powiązany z Kryterium merytorycznym dopuszczającym ogólnym nr 5 pn. *Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.* W ramach tego kryterium analizowane będzie, czy projekt został przygotowany (albo jest przygotowywany) zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska,** w tym: .  − ustawą 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 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) i Dyrektywą 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;  − ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.);  − ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) i Dyrektywą Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory;  − ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) i Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej;  − Wytycznymi w sprawie działań naprawczych w odniesieniu do projektów współfinansowanych w okresie programowania 2014 – 2020 oraz ubiegających się o współfinansowanie w okresie 2021 – 2027 z Funduszy UE, dotkniętych naruszeniem 2016/2046 w zakresie specustaw, dla których prowadzone jest postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (Ares(2021)1432319 z 23.02.2021r.).  Kryterium nie ma zastosowania do projektów o charakterze nieinfrastrukturalnym (np. zakup sprzętu/ urządzeń\*, taboru) i nieinwestycyjnym, tj. m.in. doradztwo, opracowanie dokumentów planistycznych/strategicznych, itp. oraz dla przedsięwzięć niewymienionych w Rozporządzeniu OOŚ. W takim przypadku wymagane będzie od wnioskodawcy uzasadnienie w tym zakresie.  W przypadku, gdy na etapie składania wniosku o dofinansowanie wnioskodawca nie będzie dysponował wymaganymi dokumentami, weryfikacja prowadzona będzie w oparciu o stosowne opisy zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz/lub załącznikach.  \*Wyjątek stanowią instalacje wymienione w Rozporządzeniu OOŚ, mogące zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  **W związku z powyższym, jeżeli zadanie/a wchodzące w zakres projektu stanowi/ą przedsięwzięcie w rozumieniu ustawy ooś, w zależności od charakteru projektu należy odnieść się do ww. przepisów.** |

C.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsięwzięcia objętym[[6]](#footnote-6):

§2 Rozporządzenia OOŚ[[7]](#footnote-7);

§3 Rozporządzenia OOŚ;

żadnym z powyższych - należy przedstawić stosowne wyjaśnienie w tym zakresie   
(w szczególności w odniesienie do progów):

Pole tekstowe

C.2.2. Jeżeli projekt objęty jest Rozporządzeniem OOŚ, do wniosku o dofinansowanie należy załączyć prawomocną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach **(jeśli taki wymóg wynika z zapisów regulaminu wyboru projektów obowiązującego dla określonego naboru, jeżeli natomiast takiego wymogu nie postawiono i nie załączono prawomocnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy to uzasadnić powołując się na stosowne zapisy regulaminu).**

Pole tekstowe

## C.3. Zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich - stosowanie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady[[8]](#footnote-8) („Ramowej Dyrektywy Wodnej”)

C.3.1. Czy z decyzji środowiskowej (DŚ) oraz raportu oddziaływania na środowisko (raport OOŚ) wynika, że projekt obejmuje zmiany charakterystyki fizycznej lub chemicznej części wód powierzchniowych, wód gruntowych lub zmiany poziomu części wód podziemnych, które pogarszają stan jednolitej części wód lub uniemożliwiają osiągnięcie dobrego stanu wód w tym stanu wód morskich?

TAK  NIE  NIE DOTYCZY 

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Odpowiedź TAK – jeżeli z DŚ oraz raportu OOŚ wynika, że przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Należy przejść do punktu C.3.2.  Odpowiedź NIE – jeżeli z DŚ oraz raportu OOŚ wynika, że przedsięwzięcie nie będzie miało negatywnego wpływu na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Należy wówczas przejść do punktu C.4.  Odpowiedź NIE DOTYCZY – jeżeli przedsięwzięcie z uwagi na swój charakter nie wymaga rozpatrzenia  w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej. Będą to projekty nie ujęte  w Rozporządzeniu OOŚ i nie spełniające definicji przedsięwzięcia zgodnie z ustawą OOŚ.  W takich przypadkach należy uzasadnić niniejszą odpowiedź i przejść do punktu C.4.  **Uwaga!**  **Jeśli regulamin wyboru projektów obowiązujący dla określonego naboru będzie dopuszczał możliwość załączenia decyzji środowiskowej po wyborze projektów do dofinansowania, wówczas termin dostarczenia i warunki weryfikacji DŚ zostaną określone w Umowie o dofinasowanie/Decyzji  o dofinansowaniu. W takim przypadku w pkt C 3.1. należy również zaznaczyć opcję: „Nie dotyczy”  i krótko uzasadnić.**  Ponadto zgodnie z Porozumieniem w sprawie wydawania dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów realizowanych w ramach polityki spójności zawartym pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ([Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Portal Gov.pl (www.gov.pl)](https://www.gov.pl/web/wody-polskie/potwierdzenie-zgodnosci-z-celami-srodowiskowymi)) nie wymagają rozpatrzenia w kontekście spełnienia wymogów Ramowej Dyrektywy Wodnej następujące zamierzenia inwestycyjne:   * przedsięwzięcia, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanych na podstawie 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; * inwestycje lub działania, które wymagają, a dotychczas nie uzyskały, oceny wodnoprawnej lub pozwolenia wodnoprawnego lub złożenia zgłoszenia wodnoprawnego, o których mowa w art. 388 Prawa wodnego; * prace studialne, czyli dotyczące opracowania dokumentacji, jeśli w ramach tych projektów nie zachodzi potrzeba prowadzenia działań fizycznych (w szczególności robót budowlanych lub innych działań polegających na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu); * inwestycje nieinfrastrukturalne (w szczególności działania zakupowe, niezwiązane z ingerencją w środowisko); * inwestycje dotyczące systemów ERTMS, SESAR, ITS, VTMIS i systemu aplikacji telematycznych, oraz dotyczące modernizacji statków i taboru kolejowego, jeżeli proponowane projekty nie obejmują robót fizycznych, które mogą negatywnie wpłynąć na jednolite części wód; * termomodernizację budynków; * kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne pompy ciepła; * wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków; * prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach; * przebudowę obiektów, mieszczącą się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.); * energooszczędne oświetlenia ulic i dróg; * kable teletechniczne instalowane na słupach; * projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru); * kable teletechniczne instalowane na istniejących słupach; * ścieżki rowerowe; * montaż anten, nadajników i odbiorników na istniejących obiektach budowlanych; * remonty obiektów budowlanych innych niż kategorie VIII, XXI, XXIV, XXVII, XXVIII, XXX z załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z późn. zm.); * zmiany sposobu użytkowania istniejących budynków; * obiekty małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych.   Dla ww. przypadków należy przedstawić krótkie uzasadnienie powołując się na powyższe zapisy. |

C.3.2. Jeżeli w pkt. C.3.1 zaznaczono odpowiedź „Tak”, należy przedstawić ocenę oddziaływania na jednolite części wód i szczegółowe wyjaśnienie sposobu, w jaki spełniono lub w jaki zostaną spełnione wszystkie warunki zgodnie z art. 4 ust. 7 ramowej dyrektywy wodnej.

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Przedmiotowy punkt należy wypełnić w oparciu o decyzję środowiskową oraz raport oddziaływania na środowisko. W obecnym stanie prawnym w procedurze oceny oddziaływania na środowisko poprzedzającej wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniona jest ocena związana z ww. odstępstwem. W artykule 81 ustawy OOŚ wskazano, że 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 w art. 68 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. |

## C.4. Ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów - stosowanie dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (dyrektywa siedliskowa); ocena oddziaływania na obszary Natura 2000 – nie dotyczy przedsięwzięć posiadających prawomocną decyzję środowiskową.

TAK  NIE DOTYCZY 

C.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 

C.4.2. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.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:
3. kopię standardowego formularza zgłoszeniowego „Informacje dla Komisji Europejskiej zgodnie z art. 6 ust. 4 dyrektywy siedliskowej, zgłoszone Komisji (DG ds. Środowiska) lub;
4. 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.

C.4.3. Jeżeli w odpowiedzi na pytanie C.4.1 zaznaczono „Nie”, należy dołączyć Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 oraz mapę, na której wskazano lokalizację projektu i obszarów Natura 2000.

|  |
| --- |
| **Instrukcja**:  Punkt C.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”, jeżeli nie istniało lub nie istnieje prawdopodobieństwo, że projekt może znacząco 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 Deklarację organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.**  W przypadku przedsięwzięć objętych rozporządzeniem OOŚ, dla których uzyskano już decyzję środowiskową (patrz pkt C.2.2) w ramach której stwierdzono, że przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na te obszary np. z uwagi na odległość od obszarów Natura 2000 są zwolnione z obowiązku przedstawiania Deklaracji. Ponadto zgodnie z Komunikatem (<https://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/wiadomosci/item/1452-komunikat_1452?start=50>) **zwolnione są z obowiązku przedstawiania Deklaracji następujące zamierzenia inwestycyjne:**  - projekty nieinfrastrukturalne (np. zakup sprzętu, urządzeń, taboru);  - kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne na budynkach;  - powietrzne pompy ciepła;  - prace związane z wymianą źródeł i systemów grzewczych w budynkach;  oraz następujące przedsięwzięcia położone poza obszarami Natura 2000:  - wszelkie prace konserwatorskie i restauratorskie prowadzone wewnątrz i na zewnątrz budynków;  - przebudowy obiektów, mieszczących się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in. nadbudowę, przebudowę układu wewnętrznego pomieszczeń itp.);  - energooszczędne oświetlenia ulic i dróg;  - obiekty małej architektury i zagospodarowanie terenów zielonych;  - termomodernizacji budynków.  Dla ww. przypadków należy przedstawić krótkie uzasadnienie powołując się na powyższe zapisy. |

## C.5. Stosowanie dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych – dotyczy wyłącznie projektów z sektora usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków komunalnych

TAK  NIE DOTYCZY 

Pole tekstowe

|  |
| --- |
| **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 (dalej dyrektywa ściekowa), w szczególności:   1. Wielkość aglomeracji oraz zakres jej zgodności z obowiązującą *Aktualizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.* 2. Uzasadnienie realizacji inwestycji w odniesieniu do niespełnionych warunków dyrektywy ściekowej, tj.  * warunek I - stopień skanalizowania (zgodność z art. 3 dyrektywy), * warunek II - wydajność oczyszczalni (zgodność z art. 10 dyrektywy), * warunek III - standardy oczyszczania (zgodność z art. 4 i 5.2 dyrektywy).  1. Przedstawienie zastosowanych/planowanych rozwiązań dotyczących gospodarki osadami ściekowymi na oczyszczalniach z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami wskazanymi w obowiązującym *Krajowym planie gospodarki odpadami 2022* jak również uwzględniać założenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.   Jeżeli, informacje dotyczące przedmiotowych zagadnień znajdują się w treści wniosku o dofinansowanie, w punkcie tym należy podać odesłanie do właściwej sekcji, punktu wniosku. |

C.6. Stosowanie dyrektywy 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady („dyrektywy ramowej w sprawie odpadów”) – dotyczy wyłącznie projektów z sektora gospodarowania odpadami

TAK  NIE DOTYCZY 

|  |
| --- |
| Pole tekstowe |

|  |
| --- |
| **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. |

C.7. Stosowanie wszelkich innych odpowiednich dyrektyw środowiskowych związanch z realizacją projektu

TAK  NIE DOTYCZY 

|  |
| --- |
| Pole tekstowe |

**Oświadczam, że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę wnioskodawcy.**

**Jestem świadomy/świadoma odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.**

**Osoba uprawniona do złożenia oświadczenia w imieniu Wnioskodawcy:**

Imię i nazwisko

Stanowisko

Data ………………………………………………………………

Kwalifikowany podpis elektroniczny …………………………………………………………

1. Rozporządzenie KE (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w spawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UR) 2019/2088 (Dz.U. UE L198/13 z 2020 r.) oraz Rozporządzenie KE (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 poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych (Dz.U. UE L 442/1 z 2021 r.). [↑](#footnote-ref-1)
2. **Część B dotyczy wyłącznie przedsięwzięć w rozumieniu ustawy ooś, dla których przewidywana trwałość wynosi co najmniej 5 lat.** [↑](#footnote-ref-2)
3. **Część C dotyczy wyłącznie przedsięwzięć w rozumieniu ustawy ooś** [↑](#footnote-ref-3)
4. 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-4)
5. 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.UE.L.2012.26.1 z dnia 2012.01.28 [↑](#footnote-ref-5)
6. Jeżeli projekt składa się z szeregu robót/działań/usług, które są zaklasyfikowane do różnych grup rozporządzenia OOŚ, informacje należy podać oddzielnie dla poszczególnych przedsięwzięć. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [↑](#footnote-ref-7)
8. Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej. [↑](#footnote-ref-8)