**Załącznik nr 1**

do Protokołu z XX posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

Rzeszów (Rzeczpospolita Polska), 14-15 grudnia 2022 r.

**Sprawozdanie z realizacji planu pracy Grupy Roboczej PL**

**za 2022 r.**

1. **Podstawy prac Grupy PL**

* Regulamin Grupy PL,
* Plan pracy Grupy PL na rok 2022, zatwierdzony na XIX posiedzeniu Komisji

1. **Realizacja zadań**

W dniu 26 października 2022 r. w Przemyślu (Polska) odbyło się posiedzenie polsko-ukraińskiej Grupy roboczej PL. W związku ze stanem wojennym na terytorium Ukrainy spotkanie odbyło się online. Podczas narady przedstawiono informację Stron w zakresie:

1. wniosków i zadań z protokoprac łu XIX Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. wód granicznych (Lwów, Ukraina 8-9 grudnia 2021 r.),
2. informacji o zmianach przepisów w latach 2021-2022 w zakresie gospodarki wodnej,
3. aktualnych kierunków i prac w zakresie planowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Ukrainie i w Rzeczypospolitej Polskiej,
4. systemu zarządzania gospodarką wodną w odniesieniu do instytucji rządowych i jednostek im podległych,
5. przygotowania i realizacji projektów w zlewni Bugu i Sanu,
6. wielkości poboru wody i zrzutów ścieków w zlewniach Bugu i Sanu w latach 2019-2021,
7. współpracy Zlewniowego Zarządu Zasobów Wodnych Bugu i Sanu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
8. głównych presji antropogenicznych ze źródeł punktowych i rozporoszonych na stan wód transgranicznych zlewni Bugu i Sanu oraz istotne problemy gospodarki wodnej obszaru dorzecza Wisły na Ukranie,
9. ustanowienia celów środowiskowych i wyjątków w ramach przygotowania planów gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły w obu krajach,
10. metodyki i wyników analizy ekonomicznej użytkowania wody na Ukrainie i w RP,
11. dokumentów na XX posiedzenie Komisji, a w tym: sprawozdanie pracy grupy PL za 2022 r. oraz plan grupy PL na 2023 r.
12. **Omówienie wyników i postanowień z protokołu XIX Posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji ds. Wód Granicznych (Lwów, Ukraina 8-9 grudnia 2021 r.)**

Odczytano protokół XIX Posiedzenia Polsko-Ukrainskiej Komisji ds. Wód Granicznych.

Kierownicy polskiej i ukraińskiej części Grupy PL poinformowali o wynikach posiedzenia Komisji. Uczestnicy spotkania omówili razem wyznaczone zadania dla grupy roboczej ds. planowania wód granicznych. Wprowadzono zmiany do planu pracy grupy PL uwzględniając decyzje Komisji w zakresie:

* informacji dotyczącej głównych presji antropogenicznych ze źródeł punktowych   
  i rozporoszonych na stan wód transgranicznych zlewni Bugu i Sanu oraz istotne problemy gospodarki wodnej w obszarze dorzecza Wisły na Ukranie,
* informacji o ustaleniu celów środowiskowych i derogacji w ramach przygotowania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły w obu karajach,
* metodologii i wyników analizy ekonomicznej wykorzystania zasobów wodnych na Ukrainie i w Polsce.

1. **Informacja o zmianach przepisów w zakresie gospodarki wodnej w latach 2021-2022**

Strona polska przedstawiła informacje o zmianach w przepisach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących gospodarki wodnej, w tym:

* zmiany Prawa wodnego, które weszły w życie dnia 9 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549).

Zgodnie z nowo obowiązującymi przepisami dotychczasowe kompetencje zarządów zlewni dotyczące uzgadniania uchwał aglomeracyjnych zostały przekazane do regionalnych zarządów gospodarki wodnej. Zmianie ulegają także przepisy dotyczące zgłoszeń wodnoprawnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

* zmiany ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2021 poz. 2368).

Zmiany przepisów dotyczą m.in. kompetencji PGW WP dotyczących ustalania wysokości oplat za usługi wodne, w tym opracowania metodyki wyznaczania średniego niskiego przepływu z wielolecia (SNQ) na potrzeby ustalania wysokości opłat, a ponadto górnych jednostkowych stawek opłat za pobór wód w formie opłaty stałej.

Strona ukraińska przedstawiła informacje o zmianach w przepisach prawa ukrainskiego w latach 2021-2022, z których najważniejsze to:

* podniesienie podatku ekologicznego, który jest stosowany przy obliczaniu zobowiązań z tytułu podatku ekologicznego na podstawie wyników działalności gospodarczej (podatek za wprowadzanie zanieczyszczeń do wód wzrósł o 30 % i będzie stopniowo wzrastać do 800 % do 2025 r.);
* ustawa Ukrainy - O organizacjach użytkowników wód i stymulowaniu melioracji hydrotechnicznych, która określa status prawny organizacji użytkowników wód, tryb ich tworzenia, działania i rozwiązywania, tryb i warunki nabywania przez nie praw do obiektów infrastruktury inżynieryjnej systemów melioracyjnych, sposób korzystania z sieci melioracyjnych organizacji, prawa i obowiązki członków tych organizacji;
* zatwierdzenie rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy - Poszególne kwestie zapewnienia prowadzenia działalności gospodarczej w warunkach stanu wojennego, dotyczącego terminów ważności dotychczasowych licencji oraz pozwoleń na czas określony. Terminy te ulegają automatycznemu przedłużeniu na okres stanu wojennego oraz dodatkowo trzech miesięcy od dnia jego ustania lub anulowania, a okresowe, regularne płatności z ich tytułu są odraczane na okres określony w przedmiotowym rozporządzeniu;
* zmiany procedury sporządzania Planu Gospodarowania Wodami w dorzeczu, zgodnie z którą społeczeństwo ma prawo zgłaszać uwagi i sugestie do harmonogramu aktualizacji projektu planu gospodarowania wodami w dorzeczu oraz do informacji o głównych oddziaływaniach antropogenicznych na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności źródeł punktowych i rozproszonych, w terminie sześciu miesięcy od dnia ich opublikowania na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska. Również w strukturze planu gospodarowania wodami w dorzeczu w ust. 3 „Strefy (terytoria) podlegające ochronie i ich mapowanie” dodano ust. 6. - strefy wrażliwe i mniej wrażliwe, określone zgodnie z kryteriami zatwierdzonymi przez Ministerstwo Środowiska;
* zmiany w art. 49 Kodeksu Wodnego Ukrainy przewidują wydanie pozwolenia na specjalne korzystanie z wód podmiotowi gospodarczemu, który sprywatyzował jednlity kompleks majątkowy przedsiębiorstwa państwowego lub komunalnego, poprzez przerejestrowanie wcześniej wydanego pozwolenia na okres jego ważności;
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy „O przekazaniu integralnych kompleksów własności państwowych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w sferę zarządzania Państwowej Agencji Melioracji i Rybołówstwa” przewiduje przekazanie integralnych kompleksów własności państwowej własne przedsiębiorstwa, instytucje i organizacje ze sfery administracji Państwowej Agencji Zasobów Wodnych do sfery administracji Państwowej Agencji Melioracji i rybołówstwa. Decyzje te przewidują reformę systemu zarządzania państwem w zakresie melioracji i melioracji poprzez oddzielenie funkcji gospodarowania zasobami wodnymi od funkcji zarządzania infrastrukturą gospodarki wodnej;
* Zmiany do Kodeksu Wodnego Ukrainy dotyczące doprecyzowania listy pierwotnych użytkowników wody, zgodnie z którymi pierwotny użytkownik wody, który posiada pozwolenie na specjalne korzystanie z wody i używa wody wyłącznie na własne potrzeby pitne i sanitarno-higieniczne lub na zaspokojenie potrzeb sanitarno-higienicznych ludności i/lub własnych potrzeb gospodarczych jest użytkownikiem wód i jest zobowiązany do złożenia deklaracji oraz wnoszenia opłaty.

1. **Aktualne kierunki/obszary prac w zakresie planowania i gospodarowania zasobami wodnymi**

Strona polska przedstawila bieżące kierunki/obszary zarządzania zasobami wodnymi w Polsce:

**Plan Gospodarowania Wodami**to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zawierają zestawy działań, które należy podjąć, aby osiągnąć lub utrzymać dobry stan wód i ekosystemów od nich zależnych, umożliwiając jednoczesne korzystanie z nich w sposób zrównoważony. Stanowią podstawę podejmowania decyzji kształtujących stan zasobów wodnych i określają zasady gospodarowania nimi. Plany gospodarowania wodami po raz pierwszy zostały opracowane, zgodnie z wymogami RDW w 2009 r. i przyjęte uchwałą Rady Ministrów 22 lutego 2011 r. Obecnie, na szczeblu rządowym trwają ostatnie prace nad przyjęciem II aktualizacji planów gospodarowania wodami (IIaPGW), które obowiązywać będą do 2027 roku. Projekty IIaPGW zostały przygotowane dla dziewięciu obszarów dorzeczy: Wisły, Odry, Dniestru, Dunaju, Banówki, Łaby, Niemna, Pregoły i Świeżej. W celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wszystkich wód i ekosystemów od wód zależnych oraz osiągnięcia celów środowiskowych, w obszarze dorzecza Wisły opracowano zestaw działań obejmujący łącznie 12 784 zadania, których szacunkowy koszt wynosi ponad 16,6 mld zł. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację tych działań są:

- sprawujący zarząd i sprawujący nadzór nad obszarami chronionymi (55,23% działań)

- gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (18,55% działań)

- PGW WP RZGW, ZZ; właściciel urządzenia wodnego (7,30% działań)

**Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych** stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Program ten po raz pierwszy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. VI aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 maja 2022 r. W dokumencie ujęte zostały 1524 aglomeracje oraz wykaz planowanych przez nie inwestycji, które mają przyczynić się do ograniczenia zrzutów niedostatecznie oczyszczanych ścieków i ich niekorzystnego wpływu na stan środowiska wodnego. W VI AKPOŚK oszacowano potrzeby i określono działania na rzecz wyposażenia aglomeracji w systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków komunalnych. Jednostki samorządu terytorialnego wchodzące w skład aglomeracji mają czas do końca 2027 r. na zrealizowanie zaplanowanych inwestycji oraz osiągniecie efektu ekologicznego, celem doprowadzenia do zgodności z dyrektywą 91/271/EWG dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych, m.in. w zakresie wydajności oczyszczalni ścieków w aglomeracji, standardów oczyszczania ścieków, wyposażenie aglomeracji w systemy zbierania ścieków komunalnych gwarantujące blisko 100% poziomu obsługi. Ponadto dokument umożliwia aglomeracjom ubieganie się o dofinansowanie inwestycji w ramach środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę ściekową, w tym pochodzących ze środków unijnych w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027.

**Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy.** PPSS ma przyczynić się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu. Rolą Planów jest zaproponowanie działań łagodzących i zapobiegawczych w celu ograniczenia negatywnego wpływu suszy na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. W ramach prac nad bieżącą wersją PPSS Wody Polskie od października 2019 do lutego 2020 r przeprowadziły półroczne konsultacje społeczne połączone z konferencjami regionalnymi. Po zakończeniu półrocznych konsultacji społecznych projektu PPSS oraz opracowaniu dokumentu uwzgledniającego zgłoszone w ich trakcie uwagi i wnioski, opracowano prognozę oddziaływania na środowisko dla projektu PPSS oraz zorganizowano konsultacje społeczne projektu prognozy, które odbywały się w dniach od 25.05 do 24.06.2020 r. W tym okresie wszyscy zainteresowani mogli składać uwagi i wnioski do projektu PPSS oraz projektu prognozy. Plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy zostaną przyjęte w drodze rozporządzenia przez Radę Ministrów, a następnie opublikowane w Dzienniku Ustaw, zgodnie z art. 88 s ust. 8 ustawy Prawo wodne. Koszt opracowania tego Programu wynosi 16 mln PLN, z czego 13,6 mln pochodzi ze środków Unii Europejskiej. W dniu 3 września 2021 roku, Minister Infrastruktury opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy. Na podstawie ustawy Prawo Wodne rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

**Program przeciwdziałania niedoborowi wody na lata 2021–2027** to kolejny strategiczny dokumentplanistyczny opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury. Program ma wskazać niezbędne do realizacji działania w obszarze m.in. budowy zbiorników retencyjnych, hydroenergetyki i melioracji, które pozwolą na zwiększenie poziomu retencji wód w Polsce z 6,5% do 15%. Koszt wdrożenia programu szacowany jest na około 41 mld zł. Program jest komplementarny względem pozostałych dokumentów planistycznych z zakresu gospodarki wodnej – planów gospodarowania wodami, planów zarządzania ryzykiem powodziowym, planu przeciwdziałania skutkom suszy oraz programów rozwoju dróg wodnych. W najbliższych miesiącach Program zostanie przyjęty przez Radę Ministrów RP.

**Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego** – to podstawowy dokument którego celem jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. Celem WORP nie jest wyznaczenie precyzyjnego zasięgu obszarów zagrożonych powodzią (dlatego WORP nie stanowi podstawy do planowania przestrzennego) lecz wstępne ich zidentyfikowanie. Pierwsza wersja WORP została opracowana i obejmowała okres 2010-2015. W latach 2016-2018 wykonano przegląd i aktualizację WORP na najbliższy cykl planistyczny obejmujący okres 2016 – 2021. Wykonane opracowanie posłużyło do identyfikacji najbardziej zagrożonych obszarów, dla których, jako kolejna faza opracowywane są mapy ryzyka i mapy zagrożenia powodziowego.

**Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP**) jako dokumenty planistyczne stanowią nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi. Celem powstania tych dokumentów, których pierwsza wersja została przekazana jednostkom administracji w dniu 15 kwietnia 2015 roku, było właściwe zarządzanie ryzykiem jakie może stwarzać powódź dla życia i zdrowia ludzi. MZP i MRP wskazują informację o obszarach zagrożonych powodzią i poziomie tego zagrożenia, jak również wskazują jakie ryzyko wiąże się z wystąpieniem powodzi na danym obszarze. Mapy stanowią podstawę dla racjonalnego planowania przestrzennego na obszarach zagrożonych powodzią, a tym samym dla ograniczania negatywnych skutków powodzi. W 2020 roku zakończyły się prace nad pierwszą aktualizacją MZP i MRP. Realizowane one były w ramach projektu pn. „Przegląd i aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całego projektu 52 mln zł, z czego 44,2 pochodzi z unijnych środków Funduszu Spójności. Podanie zaktualizowanych oraz nowych MZP i MRP do publicznej wiadomości przez ich umieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska i Klimatu nastąpiło w dniu 22 października 2020 r. Dodatkowo w dniu 07.09.2022r. została opublikowana aktualizacja części map obejmująca m.in. część powiatu sandomierskiego, mieleckiego i tarnobrzeskiego.

**Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym** to dokumenty, których głównym celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń. PZRP obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, ze szczególnym uwzględnieniem działań służących zapobieganiu powodzi i ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Ustalenia tych dokumentów uwzględnia się w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju województwa, planach zagospodarowania przestrzennego województwa, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Pierwsza wersja PZRP dla obszarów dorzeczy Wisły, Odry i Pregoły na lata 2016-2021 została przyjęta przez Radę Ministrów w październiku 2016 roku. W 2020 roku rozpoczęły się prace nad pierwszą aktualizacją PZRP. Konsultacje społeczne trwały 9 miesięcy, od 22 grudnia 2020 r. do 22 września 2021 r., a spotkania w ramach przedmiotowych konsultacji odbyły się w 31 miastach na terenie całego kraju. Publikacja dokumentu planowana jest na dzień 22 grudnia bieżącego roku.

Strona ukraińska przdstawiła aktualne kierunki gospodarowaowani zasobami wodnymi:

**Plan gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły** jest głównym dokumentem planistycznym gospodarowania zasobami wodnymi zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną. Obecnie trwają prace nad opracowaniem elementów Planu Zarządzania. Z dniem 1 października 2022 r. Państwowa Agencja Wodna Ukrainy oraz Departament Dorzecza Zachodniego Bugu i Sian opracowały następujące elementy planu gospodarowania zlewniami Zachodniego Bugu i Sanu obszaru dorzecza Wisły:

* opis dorzecza (strefowanie hydrograficzno-gospodarcze, klimat, rzeźba terenu, geologia, hydrogeologia, gleby, roślinność, fauna, system hydrologiczny, specyfika dorzecza);
* określono jednolite części wód powierzchniowych – 269 wód powierzchniowych (w tym: kandydaci na znacząco zmienione jednolite części wód powierzchniowych - 160; sztuczne jednolite części wód powierzchniowych – 7);
* podstawowe wpływy antropogeniczne na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych   
  i podziemnych;
* obszary (terytorium) chronione i ich mapowanie;
* opracowano program monitoringu wód powierzchniowych;
* określono warunki referencyjne;
* przeprowadzono analizę ekonomiczną wykorzystania wód;
* przygotowano tabele klasyfikacji do ust. 4 "Mapowanie systemu monitorowania, wyniki programów monitorowania przeprowadzonych dla wód powierzchniowych (środowiskowych i chemicznych), podziemnych (chemicznych i ilościowych), stref (terytoriów) podlegających ochronie";
* przeprowadzano opis realizacji programów lub działań, w tym sposobów osiągnięcia określonych celów;
* cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych i stref (terytoriów), które mają być chronione, oraz harmonogram ich osiągnięcia.

**Plan Zarządzania ryzykiem powodziowym** jest opracowywany w celu ograniczenia negatywnych skutków wywołanych przez powodzie dla zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, dziedzictwa kulturowego   
i działalności gospodarczej. Obecnie opracowywany jest projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla niektórych obszarów dorzecza Wisły na lata 2023-2030.

Plan zawiera cele zarządzania ryzykiem powodziowym, zestaw działań i kolejność ich realizacji, mających na celu zapobieganie, ochronę, przygotowanie, prognozowanie i system wczesnego ostrzegania dla poszczególnych obszarów w obrębie dorzecza Wisły, analizę kosztów i korzyści ekonomicznych wykorzystanych do oceny środków oddziaływań transgranicznych, ocenę i monitoring realizacji planu, wykaz właściwych organów oraz w razie potrzeby, mechanizmy koordynacji w ramach transgranicznych obszarów dorzeczy.

Projekt Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla poszczególnych terytoriów obszaru dorzecza Wisły na lata 2023-2030 został poddany dyskusji publicznej oraz ocenie strategiczno-ekologicznej.

W celu zharmonizowania z Planem zarządzania dorzeczem Wisły działania projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym na obszarze dorzecza Wisły zostały opracowane na lata 2023-2030   
z późniejszym przeglądem co 6 lat, co zapewni jednolity okres planowania obydwu planów, jak   
i pozwoli na wdrożenie zintegrowanego zarządzania dorzeczem Wisły.

Projekt Planu Zarządzania został opracowany z uwzględnieniem zadań i działań przewidzianych w regionalnych, powiatowych i lokalnych programach rozwoju ochrony ludności, zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz zapobiegania i reagowania na sytuacje kryzysowe, a także zadań i działań programów regionalnych w dziedzinie gospodarki wodnej.

1. **Przedstawienie systemu zarządzania gospodarką wodną w odniesieniu do instytucji rządowych i jednostek im podległych** 
   * Strona polska przedstawiła informację o Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, strukturę, kompetencje i obszar działania PGW WP.
   * Strona ukraińska przedstawiła informacje o Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy, jej strukturze i głównych zadaniach.
2. **Informacje o przygotowaniu i realizacji projektów w zlewni Bugu i Sanu. Rozpatrzenie aktualnego stanu złożonych wniosków projektowych oraz planowanych w ramach międzynarodowych programów pomocy technicznej**

* Strona polska przedstawiła informację w zakrese projektów realizowanych w zlewni Sanu i Bugu przez odpowiednio RZGW Rzeszow i RZGW Lublin.
* Strona ukraińska przedstawiła Informacje o stanie przygotowań i realizacji wspólnych projektów ukraińsko-polsko projektów w zlewnich Bugu i Sanu, a mianowicie:
* „Poprawa transgranicznego systemu ochorny środowiska naturalnego w gminie Księżopol (RP) oraz w mieście Czerwonogród (UA) poprzez rozwój infrastruktury kanalizacyjnej”
* „RoweLove Roztocze – razem mimo granic”.
* „Przyroda bez granic – zachowanie wspólnego dziedzictwa przyrodniczego   
  w gminach Dobromil (Ukraina) i Zagórz (Polska)”.
* „Ochrona wód Jeziora Solińskiego i leczniczych wód uzdrowiska Schodnica – wspólne wyzwanie oraz szansa na zachowanie i wykorzystanie potencjału dziedzictwa przyrodniczego”.
* "Przebudowa oczyszczalni i budowa stacji przetwarzania osadów ściekowych do oczyszczania i utylizacji ścieków oraz produkcji biogazu do kogeneracji we Lwowie";
* "Przywrócenie ekosystemu małych rzek drogą do perspektywicznego rozwoju społeczności i dobrobytu miejscowej ludności";
* "Promowanie międzynarodowej współpracy w zakresie projektu „Wspieranie współpracy między krajami w zakresie wspólnego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi w transgranicznych dorzeczach rzek Bugu i Niemna oraz głównych systemów wodonośnych”.

1. **Informacja o wielkościach poboru i zrzutu ścieków w zlewniach Bugu i Sanu w latach 2019-2021**

Strony przekazały szczegółowe informacje dotyczące wielkości poboru wody i zrzutów ścieków w zlewniach Bugu i Sanu w latach 2019-2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

1. **Współpraca Zlewniowego Zarządu Zasobów Wodnych Bugu i Sanu z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Lublinie.**

Strony poinformowały, że z powodu wojny na Ukrainie współpraca nie była aktywna. Jednak w trybie roboczym następowała ciągła wymiana danych.

1. **Informacje dotyczące głównych presji antropogenicznych ze źródeł punktowych i rozporoszonych na stan wód transgranicznych zlewni Bugu i Sanu**

Strona ukraińska przedstawiła informacje na temat głównych oddziaływań antropogenicznych na stan wód ze źródeł punktowych i rozproszonych oraz głównych problemów wodno-ekologicznych dorzecza Wisły na Ukrainie.

1. **Informacje o** **ustaleniu celów środowiskowych i derogacji w ramach przygotowania planu gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły.**

Strony przedstawiły informacje na temat ustaleniu celów środowiskowych i derogacji w ramach przygotowania planów gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza Wisły w obu krajach.

1. **Przedstawienie** **metodologii i wyników analizy ekonomicznej wykorzystania zasobów wodnych na Ukrainie i w Polsce.**

Strony przedstawiły informacje na temat metodologii i wyników analizy ekonomicznej wykorzystania zasobów wodnych na Ukrainie i w Polsce.

1. **Prezentacja dokumentów na XX posiedzenie Komisji, a w tym: sprawozdanie pracy grupy PL za 2022 r. oraz plan prac grupy PL na rok 2023.**

Strony przedstawiły informacje na temat realizacji planu pracy grupy PL za rok 2022. Przedstawiono plan pracy grupy PL na rok 2023.

**III. Zadanie niewykonane.**

Grupa PL zrealizowała zadania określone w planie. Opracowanie informacji o zmianach w przepisach prawa dotyczących gospodarki wodnej, aktualnych obszarach planowania i gospodarowania zasobami wodnymi oraz przygotowania i realizacji projektów w obu krajach ma charakter stały i będzie kontynuowana w najbliższych latach.