Załącznik 2

Analiza zgodności dokumentu AKPOŚK2015 z dokumentami strategicznymi globalnymi, ue i polski

***Podstawowe dokumenty strategiczne na poziomie globalnym***

Celem analizy jest ocena zgodności Programu z celami podstawowych dokumentów strategicznych globalnych, regionalnych oraz Unii Europejskiej i Polski związanych z zakresem Programu. Punktem wyjścia do analizy dokumentów strategicznych są przyjęte ustalenia **na poziomie globalnym**, które  w odniesieniu do poszczególnych dokumentów przedstawione są niżej.

Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zrównoważonego rozwoju Rio+20 przyjęła **dokument końcowy[[1]](#footnote-1) pn. *Przyszłość jaką chcemy mieć***. Dokument ten zawiera deklaracje krajów uczestniczących w Konferencji do:

* kontynuowania procesu realizacji celów zrównoważonego rozwoju, zapoczątkowanych na poprzednich konferencjach, wykorzystania koncepcji zielonej gospodarki jako narzędzia do osiągania zrównoważonego rozwoju, uwzględniając ważność przeciwdziałania zmianom klimatu i adaptacji do tych zmian,
* opracowania strategii finansowania zrównoważonego rozwoju,
* ustanowienia struktur służących sprostaniu wyzwaniom zrównoważonej konsumpcji i produkcji, stosowania zasady równości płci, zaakcentowania potrzeby zaangażowania się społeczeństwa obywatelskiego, włączenia nauki w politykę oraz uwzględniania wagi dobrowolnych zobowiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju.

***Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu***[[2]](#footnote-2). W ramach Konwencji, wszystkie jej strony, m.in. Polska i Wspólnota Europejska (obecnie Unia Europejska), zobowiązują się, biorąc pod uwagę swe wspólne, lecz zróżnicowane zasady odpowiedzialności oraz swe specyficzne priorytety rozwoju narodowego i regionalnego, cele i okoliczności, do realizacji głównego celu Konwencji, którym jest doprowadzenie, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegłby niebezpiecznej, antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny. Dla uniknięcia zagrożenia produkcji żywności i dla umożliwienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznego, poziom taki powinien być osiągnięty w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu.

Do Konwencji przyjęty został tzw. ***Protokół z Kioto***[[3]](#footnote-3), w którym strony Protokółu zobowiązały się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2012 r. o wynegocjowane wielkości, nie mniej niż 5% w stosunku do roku bazowego 1990 (UE o 8%, Polska o 6% w stosunku do 1989 r.). Aktualnie trwają negocjacje nowego protokołu do Konwencji albo zawarcia nowego porozumienia dotyczącego dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

***Konwencja o różnorodności biologicznej***[[4]](#footnote-4). Celami konwencji są: ochrona różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów oraz uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści, wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych, w tym przez odpowiedni dostęp do zasobów genetycznych i transfer właściwych technologii, z uwzględnieniem wszystkich praw do tych zasobów i technologii, a także odpowiednie finansowanie ochrony różnorodności biologicznej.

Zgodnie z ustaleniami konwencji, każda z jej stron zobowiązała się, zgodnie ze swoimi szczególnymi warunkami i możliwościami, opracować krajowe strategie, plany lub programy dotyczące ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, bądź dostosować istniejące strategie, plany lub programy, które odzwierciedlą realizacje działań przewidzianych w niniejszej konwencji oraz włączyć, w miarę możliwości i potrzeby, ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej do odpowiednich sektorowych i międzysektorowych planów, programów i polityk. W konwencji przewidziano działania w zakresie współpracy, monitoringu, ochrony gatunków, wykorzystania różnorodności biologicznej.

***Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości (LRTAP)*[[5]](#footnote-5).** Strony Konwencji postanawiają chronić człowieka i jego środowisko przed zanieczyszczaniem powietrza oraz dążyć do ograniczenia i tak dalece, jak to jest możliwe do stopniowego zmniejszania i zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza, włączając w to transgraniczne zanieczyszczanie powietrza na dalekie odległości. Służyć temu mają ustalone zasady wymiany informacji, konsultacji, prowadzenia badań i monitoringu. Ponadto zobowiązują się rozwijać politykę i strategię, które będą służyć jako środki do zwalczania emisji zanieczyszczeń powietrza, biorąc pod uwagę podjęte już wysiłki w skali krajowej i międzynarodowej. Priorytetami konwencji do 2020 r. są: ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z punktu widzenia wpływu na zdrowie (szczególnie w zakresie pyłów PM2,5), zwiększenia znaczenia monitoringu przy ocenie wywiązywania się państw z przyjętych zobowiązań w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz zwiększenie znaczenia ocen zintegrowanych z punktu widzenia wpływu na ekosystemy. Do konwencji podpisano szereg protokołów:

* Protokół w sprawie długofalowego finansowania wspólnego programu monitoringu i oceny przenoszenia zanieczyszczeń powietrza na dalekie odległości w Europie,
* Protokół dotyczący ograniczenia emisji siarki lub jej przepływów transgranicznych,
* Protokół dotyczący kontroli emisji tlenków azotu lub ich transgranicznego przemieszczania,
* Protokół w sprawie dalszego ograniczania emisji siarki,
* Protokół dotyczący metali ciężkich,
* Protokół w sprawie przeciwdziałania zakwaszaniu, eutrofizacji i ozonowi przyziemnemu (tzw. Protokół z Göteborga).

***Strategia zielonego wzrostu OECD[[6]](#footnote-6)*** - przedstawia środki, które pomogą osiągnąć postęp w zapewnieniu równowagi pomiędzy gospodarką i środowiskiem. Skupia się, przede wszystkim na konieczności wprowadzenia innowacji, które przy zapewnieniu inwestowania i konkurencji powinny przyczynić się do wzrostu gospodarczego w zgodzie z zachowaniem ekosystemów. Obejmuje m. in. zagadnienia: odpowiedniej polityki, instrumentów rynkowych, niezbędnych regulacji prawnych, zmian zachowań konsumentów, innowacji, niezbędnych inwestycji w infrastrukturę, zarządzania.

**Konwencja o obszarach wodno-błotnych[[7]](#footnote-7)**. Celem konwencji jest ochrona obszarów błotnych uwzględniając podstawowe funkcje ekologiczne obszarów wodno – błotnych jako regulatorów stosunków wodnych oraz jako środowiska życiowego charakterystycznej flory i fauny,   
a w szczególności ptactwa wodnego oraz pragnąc powstrzymać zanikania tych obszarów. Określone zostało też, że obszarami wodno – błotnymi są tereny bagien, błot i torfowisk lub zbiorniki wodne, tak naturalne jak i sztuczne, stałe i okresowe, o wodach stojących lub płynących, słodkich, słonawych lub słonych, łącznie z wodami morskimi, których głębokość podczas odpływu nie przekracza sześciu metrów.

**Konwencja o ochronie środowiska morskiego Morza Bałtyckiego[[8]](#footnote-8)**. Konwencja ogranicza się do obszaru Morza Bałtyckiego. Kraje leżące nad Morzem Bałtyckim zobowiązują się do podejmowania wszelkich ustawowych i administracyjnych środków zapobiegawczych i eliminujących zanieczyszczenia. Działania zapobiegające i eliminujące zanieczyszczenia ze źródeł lądowych odbywać się będą przy zastosowaniu m.in. Najlepszych Praktyk Ekologicznych dla wszystkich źródeł i najlepszych dostępnych technologii (BAT) dla źródeł punktowych.

**Rezolucja ONZ (2015r.): Przekształcając nasz świat: 2030 Program (Agenda) na rzecz Zrównoważonego Rozwoju[[9]](#footnote-9)**. Agenda jest zestawem działań dla ludzi, planety i dobrobytu. Ma ona również na celu wzmocnienie powszechnego pokoju w większej wolności. Poruszony został problem, ubóstwa we wszystkich jego formach i wymiarach, którego eliminacja jest największym wyzwaniem globalnym i niezbędnym warunkiem zrównoważonego rozwoju. Wszystkie kraje i wszystkie zainteresowane strony, działając w pełnej współpracy, będą realizować ten Plan. Założeniem jest, aby uwolnić ludzkość od problemu ubóstwa i prowadzenie działań które wywiodą pozytywny skutek dla naszej planety. Strony powinny być zdeterminowane do podjęcia kroków, które są pilnie potrzebne do zmiany otoczenia. Agenda ustala cele zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Wśród celów jest zapewnienie dostępności wody i zrównoważonej gospodarki wodą i ściekami („sanitacji”) wszystkim mieszkańcom ziemi (Cel 6).

***Podstawowe dokumenty strategiczne na poziomie Unii Europejskiej***

Powiązanie podstawowych dokumentów strategicznych UE przedstawiono na niżej załączonym schemacie.

Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia

Unia

innowacji

Europejska agenda cyfrowa

Europejski program walki z ubóstwem

Młodzież w działaniu

Europa efektywnie korzystająca z zasobów

Polityka przemysłowa w erze globalizacji

**Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu**

Zatrudnienie

R&D/Innowacje

Zmiany klimatyczne/

energia

Edukacja

Ubóstwo/

wykluczenie społeczne

**7 projektów przewodnich**

Plan działania gospodarki niskoemisyjnej 2050

Europejski plan działania efektywności energetycznej 2020

Plan działań w zakresie energetyki 2050

Plan działań na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów

Komunikat w sprawie strategii różnorodności biologicznej

Biała księga w sprawie przyszłości transportu

Wspólna Polityka Rolna

Wspólna Polityka Rybołówstwa

Rysunek 1. Powiązanie strategii Europa 2020 z innymi dokumentami [Źródło: Environment and human health, EEA Report, no 5/2013, EEA 2013]

Analizę podstawowych dokumentów UE odnoszących się do zagadnień objętych Programem przeprowadzono według niżej zamieszczonego schematu.

Diagnoza stanu środowiska.

Najważniejsze problemy

Dokumenty strategiczne UE

Europa 2020

Strategie i polityki sektorowe

Umowa partnerstwa

Strategiczne dokumenty krajowe

Wnioski, propozycje, rozwiązania alternatywne

Analiza korelacji Programu z celami Polski

Analiza korelacji Programu z celami globalnymi i UE

Ramy finansowe 2014-2020

Rysunek 2. Schemat analiz problemów badawczych [Źródło: Opracowanie własne]

Wybrane z punktu widzenia Programu dokumenty strategiczne UE przedstawione zostały niżej.

***Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu*** (KOM(2010)2020 wersja ostateczna)[[10]](#footnote-10). Strategia obejmuje trzy wzajemnie ze sobą powiązane priorytety:

* rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji;
* rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej;
* rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.

Wśród celów nadrzędnych Strategii jest osiągnięcie celów „20/20/20” (ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, a jeżeli warunki na to pozwolą 30%, uzyskanie 20% udziału odnawialnych źródeł energii, uzyskanie 20% oszczędności energii do 2020r. w stosunku do 1990 r.).

Jednym z siedmiu najważniejszych projektów wiodących jest ***Projekt przewodni: Europa efektywnie korzystająca z zasobów***. Celem projektu jest wsparcie zmian w kierunku niskoemisyjnej i efektywniej, korzystającej z zasobów gospodarki, uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów i energii, ograniczenia emisji CO2, zwiększenia konkurencyjności zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.


Państwa członkowskie mają w zakresie tego projektu:

* stopniowo wycofywać dotacje szkodliwe dla środowiska, stosując wyjątki jedynie w przypadku osób w trudnej sytuacji społecznej,
* stosować instrumenty rynkowe, takie jak zachęty fiskalne i zamówienia publiczne, w celu zmiany metod produkcji i konsumpcji,
* stworzyć inteligentne, zmodernizowane i w pełni wzajemnie połączone infrastruktury transportowe i energetyczne oraz korzystać w pełni z potencjału technologii ICT,
* zapewnić skoordynowaną realizację projektów infrastrukturalnych w ramach sieci bazowej UE, które będą miały ogromne znaczenie dla efektywności całego systemu transportowego UE,
* skierować uwagę na transport w miastach, które są źródłem dużego zagęszczenia ruchu i emisji zanieczyszczeń,
* wykorzystywać przepisy, normy w zakresie efektywności energetycznej budynków i instrumenty rynkowe takie jak podatki, dotacje i zamówienia publiczne w celu ograniczenia zużycia energii  i zasobów, a także stosować fundusze strukturalne na potrzeby inwestycji w efektywność energetyczną w budynkach użyteczności publicznej i bardziej skuteczny recykling,
* propagować instrumenty służące oszczędzaniu energii, które mogłyby podnieść efektywność sektorów energochłonnych.

***Unia Innowacji[[11]](#footnote-11)*** jest jednym z siedmiu projektów przewodnich ogłoszonych w ramach strategii Europa 2020. Jej celem jest poprawa warunków i dostępu do finansowania badań naukowych i innowacji oraz dopilnowanie, aby innowacyjne pomysły zamieniały się w produkty i usługi, które napędzają wzrost gospodarczy i tworzą miejsca pracy. Obejmuje wszystkie dziedziny działalności, w tym ma szczególne znaczenie dla realizacji polityki energetyczno – klimatycznej oraz środowiskowej.

***Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Europy efektywnie korzystającej z zasobów*** (2011/2068(INI))[[12]](#footnote-12) wzywa do realizacji działań w zakresie efektywności zasobowej Europy, zgodnie z ustaleniami Strategii Europa 2020, oraz jej projektu wiodącego (przedstawionego wyżej), jak również opracowanego na tej podstawie ***Planu działań na rzecz zasobooszczędnej Europy* zawartego** w komunikacie Komisji" (COM(2011)0571)[[13]](#footnote-13).

***Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie planu działania prowadzącego do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.*** (2011/2095(INI))[[14]](#footnote-14) wzywa do realizacji działań na rzecz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych określonych w Strategii Europa 2020, jak również w ***Mapie drogowej do niskoemisyjnej gospodarki do 2050 r***. przedstawionej w Komunikacie Komisji Europejskiej (COM(2011)0112)[[15]](#footnote-15), zgodnie z przyjętymi przez Radę Europejską celami redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80 do 95% do 2050 r. w stosunku do 1990 r. Należy zaznaczyć, że zarówno *Mapa drogowa*, która nie została przyjęta przez Radę Europejską, jak i rezolucja PE nie są obowiązujące.



Rysunek 3. Redukcje emisji gazów cieplarnianych w poszczególnych sektorach[[16]](#footnote-16)

***Strategia UE adaptacji do zmiany klimatu*** (COM(2013)216 wersja ostateczna)[[17]](#footnote-17). Strategia określa działania w celu poprawy odporności Europy na zmiany klimatu. Zwiększenie gotowości i zdolności do reagowania na skutki zmian klimatu na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i unijnym, opracowanie spójnego podejścia i poprawa koordynacji działań.

**VII Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2020 r. *Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”***[[18]](#footnote-18) (7 EAP). Celami priorytetowymi Programu są:

* ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,
* przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,
* ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem presjami i zagrożeniami dla zdrowia i dobrostanu,
* maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,
* doskonalenie bazy wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,
* zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz podjęcie kwestii ekologicznych efektów zewnętrznych,
* lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,
* wspieranie zrównoważonego charakteru miast Unii,
* zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem.

***Nasze ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny*** **– unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020r**. (COM(2011)244 wersja ostateczna)[[19]](#footnote-19). Celem głównym strategii jest powstrzymanie utraty różnorodności biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów w UE do 2020 r. oraz przywrócenie ich w możliwie największym stopniu biorąc pod uwagę zmiany klimatu, a także zwiększenie wkładu UE w zapobieganie ubożeniu różnorodności biologicznej na świecie.

**Plan ochrony zasobów wodnych Europy** (COM(2012)673 final)**[[20]](#footnote-20)**. Przyczyną opracowania jest nie wystarczający stan wód na terenie UE. Plan polega na usunięciu przeszkód, które utrudniają działania na rzecz ochrony zasobów wodnych Europy. Istnieje jednak potrzeba lepszego wdrażania oraz większej integracji celów polityki wodnej z innymi obszarami polityki, takimi jak wspólna polityka rolna, Fundusz Spójności i fundusze strukturalne oraz polityki dotyczące energii odnawialnej, transportu i zintegrowanego zarządzania klęskami żywiołowymi. Zwrócono również uwagę na problem stanu chemicznego i zanieczyszczenia wód w UE. W związku z czym zaproponowano rozwiązania które wpłyną na poprawę jakości wód. W sprawozdaniu w sprawie stanu wód podkreślono niepokojące tendencje, które świadczą o wzroście i rozprzestrzenianiu się niedoboru i deficytu wody, które zgodnie z prognozami dotkną w 2030 r. ok. połowę dorzeczy w UE.

**Podsumowanie**

Z analizy podstawowych dokumentów UE związanych z Programem można wyprowadzić następujące wnioski:

* Stwierdza się, że Program wspiera realizację celów z analizowanych dokumentów zarówno w zakresie jakości wód , jak też i w zakresie innych celów np. w zakresie gospodarki wodnej i ogólnie ochrony środowiska. Częściowo przyczynia się do realizacji polityki energetyczno –‑klimatycznej UE oraz może mieć wpływ pośredni na zdrowie ludności.
* W szczególności Program realizuje cele związane z ochroną wód określone w Planie ochrony zasobów wodnych Europy i Strategii ochrony różnorodności biologicznej,
* Nie zidentyfikowano sprzeczności celów Programu z celami dokumentów międzynarodowych oraz UE.

***Analiza zgodności z dokumentami strategicznymi Polski***

Celem analizy jest określenie zgodności Programu z podstawowymi dokumentami strategicznymi państwa.

Na niżej przedstawionym schemacie przedstawiono powiązanie tych dokumentów ze strategicznymi dokumentami UE.



Rysunek 4. Powiązanie dokumentów strategicznych Polski i UE [Źródło: Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa, MIR 21.05.2014 r.]

***Długookresowa Strategia Rozwoju kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności***[[21]](#footnote-21). Wśród celów Strategia wymienia m.in.: wspieranie prorozwojowej alokacji zasobów w gospodarce, poprawę dostępności i jakości edukacji na wszystkich etapach oraz podniesienie konkurencyjności nauki, wzrost wydajności i konkurencyjności gospodarki, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochronę i poprawę stanu środowiska, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych, zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego i wzrost społecznego kapitału rozwoju. Strategia przewiduje osiągnięcie do 2030 r. m. in. następujących wskaźników: energochłonności gospodarki 167[[22]](#footnote-22), udział energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii >15%, emisja CO2 < 0,70 t/MWh.

***Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)***[[23]](#footnote-23). Koncepcja przewiduje efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym. Jednym z głównych celów KPZK jest „zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utratę bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa”. Do najważniejszych obszarów działań należy przeciwdziałanie zagrożeniu utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz odpowiednie reagowanie na to zagrożenie.

***Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju******2020***[[24]](#footnote-24). Cele rozwojowe obejmują m. in.: przejście od administracji do zarządzania rozwojem, wzmocnienie stabilności makroekonomicznej, wzrost wydajności gospodarki, zwiększenie innowacyjności gospodarki, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko, racjonalne gospodarowanie zasobami, poprawę efektywności energetycznej, zwiększenie dywersyfikacji dostaw paliw i energii, poprawę stanu środowiska, adaptację do zmian klimatu, zwiększenie efektywności transportu, wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integrację przestrzenną dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. Strategia zakłada osiągnięcie do 2020 r. m.in. następujących wskaźników: efektywności energetycznej ODEX – 63, zmniejszenia zużycia energii pierwotnej do poziomu ok. 96 Mtoe, udziału energii ze źródeł odnawialnych na poziomie 15%, redukcji emisji gazów cieplarnianych (bez podania wielkości).

***Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie[[25]](#footnote-25)*** wyznacza podstawowe cele polityki rozwoju regionalnego. Strategicznym celem polityki realizowanej przez rząd we współpracy z województwami samorządowymi jest „efektywne wykorzystanie specyficznych regionalnych i innych – potencjałów rozwojowych dla osiągnięcia celów rozwoju kraju – wzrostu zatrudnienia i spójności w horyzoncie długookresowym”.

Nowa polityka regionalna kładzie główny akcent na zwiększenie roli szczebla regionalnego w uruchamianiu procesów rozwojowych. Polityka regionalna wraz z innymi politykami oraz działaniami adresowanymi do specyficznych obszarów problemowych, powinny być zintegrowane przestrzennie, najlepiej na szczeblu regionalnym. Do strategicznych wyzwań nowa polityka regionalna zalicza m.in.: „Zwiększenie potencjału do tworzenia, dyfuzji i absorpcji innowacji oraz odpowiedzi na zmiany klimatyczne i zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego”.

***Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko*** – ***perspektywa do 2020 r***. ***(BEiŚ)***[[26]](#footnote-26) Jak przedstawiono to na wyżej podanym wykresie BEiŚ stanowi jedną z dziewięciu podstawowych strategii zintegrowanych łącząc zagadnienia rozwoju energetyki i środowiska. Celem głównym Strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę. Cele szczegółowe zawierają: zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska, zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię, poprawę stanu środowiska. Strategia określa kierunki działań obejmujące osiągniecie do 2020 r. m.in. następujących wskaźników: efektywności energetycznej (ODEX) – 63, udziału energii ze źródeł odnawialnych – min. 15%.

***Strategia rozwoju transportu do 2020 roku* (z perspektywą do 2030 r.).**[[27]](#footnote-27) Cele strategiczne to: stworzenie zintegrowanego systemu transportowego i warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju efektywnych systemów przewozowych.

Cele szczegółowe: stworzenie nowoczesnej, spójnej infrastruktury transportowej, poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym, bezpieczeństwo i niezawodność, ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko, zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. W Strategii przewidziano dotrzymanie następujących wskaźników do 2020r.: emisji CO2  na poziomie45,5 mln Mg, wzrost zużycia energii finalnej – maksymalnie o 21% w stosunku do roku 2010.

***Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki.[[28]](#footnote-28)*** Celem głównym Strategii jest s**tworzenie wysoce konkurencyjnej gospodarki (innowacyjnej i efektywnej) opartej na wiedzy i współpracy poprzez:**

* **dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej  i efektywnej gospodarki,**
* **stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy,**
* **wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców,**
* **wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.**

**Wśród celów znajduje się również działanie w kierunku t**ransformacji systemu społeczno – gospodarczego na tzw. „bardziej zieloną ścieżkę”, a w  szczególności ograniczanie energo i materiałochłonności gospodarki, co pokrywa się z kierunkami NPRGN.

***Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa[[29]](#footnote-29).*** Celem głównym Strategii jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju. Dążenie do osiągnięcia celu głównego będzie realizowane poprzez działania przypisane do pięciu celów szczegółowych:

* Cel 1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach wiejskich;
* Cel 2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej;
* Cel 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
* Cel 4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
* Cel 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich.

***Krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej***[[30]](#footnote-30).Określa krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w 2020 r. (15%), uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych w zakresie udziału OZE w wykorzystaniu energii finalnej.

***Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej 2014***[[31]](#footnote-31). Dokument ten zawiera opis planowanych środków poprawy efektywności energetycznej określających działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, niezbędnych dla realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią na 2016 r., a także środków służących osiągnięciu ogólnego celu w zakresie efektywności energetycznej rozumianego, jako uzyskanie 20% oszczędności w zużyciu energii pierwotnej w Unii Europejskiej do 2020 r.

***Narodowy programu rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (NPRGN)***[[32]](#footnote-32). Celem głównym Programu jest: rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu zrównoważonego rozwoju kraju. Cele szczegółowe dotyczą: rozwoju niskoemisyjnych  źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej, poprawy efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, rozwoju i wykorzystania technologii niskoemisyjnych, zapobiegania powstawaniu oraz poprawy efektywności gospodarowania odpadami, promocji nowych wzorców konsumpcji. Narodowy Program będzie elementem dostosowania gospodarki do wyzwań globalnych i w ramach UE odnośnie przeciwdziałania zmianom klimatu, wykorzystując szanse rozwojowe.

***Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030* *(SPA 2020)*[[33]](#footnote-33).** Celem głównym dokumentu jest: zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian klimatu. Cele szczegółowe to: zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu środowiska, skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, rozwój transportu w warunkach zmian klimatu, zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu, stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian klimatu.

***Polityka wodna państwa do roku 2030***[[34]](#footnote-34)**.** Celem nadrzędnym Polityki jest zapewnienie powszechnego dostępu do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń spowodowanych przez powodzie i suszę w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i związanych z nimi ekosystemów przy zaspokojeniu potrzeb wodnych gospodarki kraju, poprawie spójności terytorialnej i dążeniu do wyrównania dysproporcji międzyregionalnych. Wśród celów strategicznych jest zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności, środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych gospodarki, a tym zwiększenie udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju.

***Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów[[35]](#footnote-35)*** Podstawowym celem strategicznym dla Polski jest rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym wykorzystaniu zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu wyższej konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu technologii o niższym zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz umożliwiającej wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych źródeł energii. Zapobieganie powstawaniu odpadów powinno być postrzegane jako istotny element w kontekście realizacji tego celu strategicznego. Program określa hierarchię postępowania z odpadami oraz cele dla poszczególnych rodzajów odpadów. Ograniczenie powstawania odpadów wpłynie na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów.

***Krajowy plan gospodarki odpadowej*** (Obecnie trwają prace nad aktualizacja Planu)[[36]](#footnote-36) Potrzeba aktualizacji wynika m. in. z zaleceń Komisji Europejskiej w związku z wprowadzeniem nowych regulacji w tym przedmiocie i wyzwań wynikających z dokumentów strategicznych UE, w tym Strategii *Europa 2020*. Plan określa cele w zakresie gospodarki odpadami do 2020 r. Dotrzymanie wyznaczonych celów wpłynie na ograniczenie ilości odpadów składowanych co wpłynie na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

**Umowa Partnerstwa[[37]](#footnote-37)**. Założenia Umowy stanowią podstawę do przygotowania programów operacyjnych. Dokument określa m. in.: cele i kierunki wsparcia funduszy objętych Wspólnymi Ramami Strategicznymi, strukturę programów operacyjnych na poziomie krajowym i regionalnym, mechanizmy działania instrumentów terytorialnych, zarys finansowania środkami europejskimi oraz zarys systemu wdrażania Umowy Partnerstwa. W latach 2014 – 2020 środki UE muszą być przeznaczane na cele związane z rozwojem kraju, które wpisują się w Strategię Europa 2020 oraz gwarantują największe efekty mnożnikowe w sferze społecznej, gospodarczej, instytucjonalnej, jak również w wymiarze terytorialnym.

**Krajowa strategia różnorodności biologicznej[[38]](#footnote-38)**. Polska należy do krajów o dużym zróżnicowaniu przyrodniczym. Różnorodność biologiczna w tej strefie klimatycznej należy do najbogatszej w Europie. W efekcie pośrednich i bezpośrednich oddziaływań na przyrodę z obszaru Polski ustąpiło lub wyginęło 16 gatunków kręgowców, w tym 10 gatunków ptaków, 4 gatunki ssaków oraz po jednym gatunku ryb i gadów, przy czym ponad 60% z nich zanikło w przeciągu ostatnich 40 lat. Ograniczenie występujących zagrożeń oraz stworzenie warunków zapewniających zachowanie różnorodności biologicznej na wszystkich poziomach jej organizacji wymaga działań systemowych, przy aktywnym zaangażowaniu całego społeczeństwa. Powinny być one realizowane kompleksowo i uwzględniać wszelkie najistotniejsze potrzeby, w tym wynikające z zawartych przez Polskę zobowiązań międzynarodowych, zapewniając efektywną ochronę i zrównoważone użytkowanie zasobów przyrody.

**Plan gospodarowania wodami[[39]](#footnote-39)**. Zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. wprowadzają system planowania gospodarowania wodami w podziale na obszary dorzeczy. Zostaną one opracowane dla potrzeb osiągnięcia dobrego stanu wód. Według Dyrektywy plany gospodarowania wodami są narzędziem planistycznym, które ma usprawnić proces osiągania celów środowiskowych. Stanowić one będą fundament podejmowania decyzji mających wpływ na stan zasobów wodnych oraz zasady gospodarowania wodami w przyszłości. Plany będą miały wpływ nie tylko na kształtowanie gospodarki wodnej, ale także na inne sektory gospodarki, w tym: przemysł, rolnictwo, leśnictwo, gospodarkę komunalną, transport, rybołówstwo czy turystykę. Powinny też zostać uwzględnione w dokumentach planistycznych na poziomie krajowym i regionalnym.

**Program wodno – środowiskowy kraju[[40]](#footnote-40)**. Dokument ten obok planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej. Stanowi również realizację wymagań wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, tzw. Ramowej Dyrektywie Wodnej, w zakresie konieczności opracowania programów działań niezbędnych do wprowadzenia w celu osiągnięcia zakładanych celów środowiskowych. Dokument ten określa podstawowe i uzupełniające działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy w Polsce, a jego podsumowanie stanowi kluczowy element planów gospodarowania wodami, uzgadnianych z ministrem właściwym do spraw gospodarki wodnej, a następnie zatwierdzanych przez Radę Ministrów.

**Krajowy plan gospodarowania odpadami 2014[[41]](#footnote-41)**. Pomimo wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa, ciągle w niektórych dziedzinach powszechne są stare poglądy, które utrudniają inwestycje w gospodarce odpadami. Ciągiem dalekosiężnym tworzenia krajowego planu jest dojście do systemu gospodarki zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie z hierarchią zasad postępowania, czyli po pierwsze zapobieganie powstawania odpadów, a następnie kolejno przygotowanie do ponownego użycia, recycling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie, przy czym najmniej pożądanym sposobem ich zagospodarowania jest składowanie.

**MasterPlany[[42]](#footnote-42)**. Są to dokumenty na okres przejściowy, które w odrębnej formie planowo funkcjonować będą do czasu zatwierdzenia w grudniu 2015 r. zaktualizowanych Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy. Master Plany mają zebrać w jednym dokumencie projekty inwestycyjne „ingerujące” w wody, rozproszone po wielu programach sektorowych, ale też projekty transportowe oddziałujące na stan wód, inwestycje realizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Poddane zostaną one usystematyzowanej analizie pod kątem ich wpływu na stan wód i możliwość realizacji celów środowiskowych skonfrontowanej z przesłankami uzasadniającymi konieczność realizacji poszczególnych projektów/przedsięwzięć zawartych w tych programach, które mają służyć innym, niż środowiskowe celom.

**Strategia Morska** stanowi następujący zespół działań:

1. **Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich[[43]](#footnote-43)**. Poprawa stanu środowiska Morza Bałtyckiego jest problemem, w którego rozwiązanie zaangażowane są wszystkie państwa nadbałtyckie należące do Unii Europejskiej. Wspólnota stawia wysokie wymagania w zakresie osiągnięcia dobrego stanu środowiska wód morskich do 2020 roku. Klasyfikację i ocenę stanu środowiska morskiego polskich obszarów morskich przeprowadzono w oparciu o 11 wskaźników opisowych stanu. Podstawą do wyznaczenia wartości wskaźnika opisowego wg pięciostopniowej skali były wskaźniki podstawowe, których liczba była bardzo zróżnicowana w obrębie każdego ze wskaźników opisowych. Najlepiej wypadły dostępne dane dla wskaźników presji: eutrofizacji oraz substancji szkodliwych. Rozpatrując stan środowiska w skali dobry – zły widać, że tylko stan wód otwartych Basenu Bornholmskiego zbliża się do dobrego. W przypadku wód otwartych wschodniej części Bałtyku Właściwego wskaźniki opisowe rozkładają się po 50%. W takim podejściu najgorszy stan środowiska występuje w wodach otwartych Zatoki Gdańskiej i pozostałych podakwenach.
2. **Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich[[44]](#footnote-44)**. Dokument zawiera zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich tj.: wskaźniki i ich jakościowe i ilościowe własności oraz kryteria dobrego stanu środowiska wód morskich dla cech charakteryzujących, sposób klasyfikacji wskaźników i sposób oceny stanu środowiska wód morskich
3. **Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich i związanych z nimi wskaźników[[45]](#footnote-45)**. Zaproponowany zestaw celów środowiskowych sporządzono na podstawie wstępnej oceny stanu środowiska polskiej strefy Morza Bałtyckiego wykonanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w ramach wdrażania Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej. Do opracowania zestawu celów środowiskowych wykorzystano definicję i wartości progowe dla osiągnięcia dobrego stanu środowiska (GES). W obrębie Polskich Obszarów Morskich znajduje się 8 wyodrębnionych obszarów, dla których opracowano ocenę wstępną oraz wyznaczono wartości progowe dla osiągnięcia GES.
4. **Program monitoringu wód morskich[[46]](#footnote-46)**. Dokument umożliwia monitorowanie zmian zarówno w zakresie presji i oddziaływań antropogenicznych, jak i stanu ekosystemu, czyli na pozyskiwanie danych dla każdej z 11 cech wymienionych w Ramowej Dyrektywy w sprawie Strategii Morskiej, jak również umożliwiać ocenę społeczno – ekonomiczną i ocenę skuteczności podejmowanych działań mających na celu poprawę lub utrzymanie dobrego stanu środowiska wód morskich lub ich zaniechania.
5. **Krajowy program ochrony wód morskich[[47]](#footnote-47).**

**Dokumenty regionalne.** Z najważniejszych dokumentów na poziomie regionalnym, które mają związek z Programem należy wymienić strategie rozwoju województw, plany zagospodarowania przestrzennego, strategie transportowe, programy ochrony środowiska, programy ochrony powietrza. Wszystkie te dokumenty mają, jeżeli nie cele poprawy jakości wód , to cele poprawy jakości środowiska i ochrony przyrody oraz różnorodności biologicznej.

**Podsumowanie**

W tabeli zamieszczonej niżej przedstawiono syntetycznie spójność celów Programu z celami dokumentów strategicznych na poziomie krajowym.

Tabela 2 Tabela korelacji i spójności celów strategicznych AKPOŚK2015 z dokumentami krajowymi[[48]](#footnote-48)

| **Dokumenty międzynarodowe** | **Cel główny AKPOŚK 2015** |
| --- | --- |
| ograniczenie zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków, a co za tym idzie ochrona środowiska wodnego przed ich niekorzystnymi skutkami |
| **Zidentyfikowana spójność celów[[49]](#footnote-49)** |
| *Długookresowa Strategia Rozwoju kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności* | **+** |
| *Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030* |  |
| *Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020* |  |
| *Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie* | **+** |
| *Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko* – *perspektywa do 2020 r*. | **+** |
| *Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030r.)* |  |
| *Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki* | **+** |
| *Strategia zrównoważonego rozwoju wsi i rolnictwa* | **+** |
| *Krajowy plan działań w zakresie energetyki odnawialnej* |  |
| *Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej 2014* |  |
| *Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030* | **+** |
| *Polityka wodna państwa do roku 2030* | **+** |
| *Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów* | **+** |
| *Krajowy plan gospodarki odpadowej* | **+** |
| *Umowa Partnerstwa* | **+** |
| *Krajowa strategia różnorodności biologicznej* |  |
| *Plan gospodarowania wodami* | **+** |
| *Program wodno – środowiskowy kraju* | **+** |
| *Krajowy plan gospodarowania odpadami 2014* |  |
| *MasterPlany* | **+** |
| *Strategia Morska* | **+** |

Z analizy krajowych dokumentów strategicznych można wciągnąć następujące wnioski:

* Stwierdza się, że proponowany Program jest spójny z ustaleniami oraz wspiera realizację celów analizowanych dokumentów na poziomie krajowym.
* Z uwagi na charakter Programu, nie odnosi się on do wszystkich szczegółowych zagadnień przedstawianych w krajowych dokumentach strategicznych. Program wspiera realizację kluczowych zadań istotnych dla wielu sektorów, w zakresie gospodarki wodnej.
* W szczególności wpływa pozytywnie na realizacje celów krajowych dokumentów strategicznych w zakresie ochrony środowiska w tym ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i innych.
* Nie zidentyfikowano obszarów sprzecznych z celami analizowanych dokumentów strategicznych, jednakże realizacja niektórych objętych Programem, mogących znacząco oddziaływać na środowisko, wymagać będzie analiz szczegółowych w ramach procedur ocen oddziaływania na środowisko i dostosowania ich do wymagań środowiskowych.

1. Report of the United Nations Conference on Sustainable Development (A/CONF.216/16), 2012 <http://www.uncsd2012.org/content/documents/814UNCSD%20REPORT%20final%20revs.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960530238> [↑](#footnote-ref-2)
3. Protokół z Kioto <http://www.nape.pl/upload/File/akty-prawne/Protokol_z_Kioto.pdf> [↑](#footnote-ref-3)
4. Konwencja o różnorodności biologicznej <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20021841532> [↑](#footnote-ref-4)
5. Konwencja w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19850600311> [↑](#footnote-ref-5)
6. Towards Green Growth, OECD 2011 [↑](#footnote-ref-6)
7. Konwencja o obszarach wodno – błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego <http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19780070024> [↑](#footnote-ref-7)
8. Konwencja o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego <http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20000280346&type=2> [↑](#footnote-ref-8)
9. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Zgromadzenie Ogólne NZ 2015 r.) <http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E> [↑](#footnote-ref-9)
10. Komunikat Komisji [http://eur-lex.europa.eu/legal-conte\*\*nt/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020](http://eur-lex.europa.eu/legal-conte**nt/PL/TXT/?qid=1395649624365&uri=CELEX:52010DC2020) [↑](#footnote-ref-10)
11. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów, Projekt przewodni strategii Europa 2020 Unia innowacji (COM(2010) 546 wersja ostateczna) [↑](#footnote-ref-11)
12. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. (<http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59> ) [↑](#footnote-ref-12)
13. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów (<http://www.lex.pl/akt/-/akt/dz-u-ue-c-2013-264e-59>) [↑](#footnote-ref-13)
14. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2012 r. <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0086+0+DOC+XML+V0//PL> [↑](#footnote-ref-14)
15. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf> [↑](#footnote-ref-15)
16. <http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2011)0112_/com_com(2011)0112_pl.pdf> [↑](#footnote-ref-16)
17. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395730101764&uri=CELEX:52013DC0216> [↑](#footnote-ref-17)
18. **Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1386/2013/UE z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska do 2020 r.** <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32013D1386> [↑](#footnote-ref-18)
19. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego i Komitetu Regionów <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?qid=1395735508994&uri=CELEX:52011DC0244> [↑](#footnote-ref-19)
20. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno – Społecznego i Komitetu Regionów (COM(2012)673 final). Plan ochrony zasobów wodnych Europy <http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=PL&f=ST%2016425%202012%20INIT> [↑](#footnote-ref-20)
21. Długookresowa Strategia Rozwoju kraju, Polska 2030 [https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf](https://mac.gov.pl/wp-content/uploads/2013/02/Strategia-DSRK-PL2030-RM.pdf%20)  [↑](#footnote-ref-21)
22. Wskaźnik zdefiniowany w ww. Strategii [↑](#footnote-ref-22)
23. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 <http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_przestrzenna/KPZK/Aktualnosci/Documents/KPZK2030.pdf> [↑](#footnote-ref-23)
24. Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju (ŚSRK) – Strategia Rozwoju Kraju 2020 <http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK_2020/Documents/SRK_2020_112012_1.pdf> [↑](#footnote-ref-24)
25. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 -2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie <https://www.mir.gov.pl/media/3337/KSRR_13_07_2010.pdf> [↑](#footnote-ref-25)
26. Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r. <http://bip.mg.gov.pl/files/upload/21165/SBEIS.pdf> [↑](#footnote-ref-26)
27. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku <http://www.transport.gov.pl/files/0/1795904/130122SRTnaRM.pdf> [↑](#footnote-ref-27)
28. Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2013 r. (Załącznik do uchwały nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 r.) [↑](#footnote-ref-28)
29. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012 – 2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2012 r. [↑](#footnote-ref-29)
30. Krajowy Plan Działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych <http://www.mg.gov.pl/files/upload/12326/KPD_RM.pdf> [↑](#footnote-ref-30)
31. Krajowy plan działań dotyczący efektywności energetycznej <http://bip.mg.gov.pl/node/21995> [↑](#footnote-ref-31)
32. Narodowy program rozwoju gospodarki niskoemisyjnej (projekt: wersja z 4.08.2015r.) <http://www.mg.gov.pl/files/upload/10460/NPRGN_konsultacje%20i%20uzgodnienia%20zewn%C4%99trzne.pdf> [↑](#footnote-ref-32)
33. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 <http://www.mos.gov.pl/g2/big/2013_03/e436258f57966ff3703b84123f642e81.pdf> [↑](#footnote-ref-33)
34. Projekt polityki wodnej Państwa do roku 2030 <http://www.kzgw.gov.pl/pl/projekt-polityki-wodnej-panstwa-do-roku-2030.html> [↑](#footnote-ref-34)
35. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów <https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_02/9eb50a325ed3098179730907a88a53d5.pdf> [↑](#footnote-ref-35)
36. Projekt Aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 <http://www.mos.gov.pl/g2/big/2015_09/8fc2497f345721fe22ca200b9ceac577.pdf> [↑](#footnote-ref-36)
37. Programowanie perspektywy finansowej 2014 – 2020 – Umowa Partnerstwa <https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/881/Umowa_Partnerstwa_pl.pdf> [↑](#footnote-ref-37)
38. Krajowa strategia ochrony i użytkowania różnorodności biologicznej wraz z programem działań <http://biodiv.gdos.gov.pl/wdrazanie-konwencji/national-strategy-conservation-and-sustainable-use-biodivesity-polish/krajowa-strategia-ochrony-i-zrownowazonego-uzytkowania-oznorodnosci/krajowa_strategia_roznorodnosci_biologicznej.pdf/download> [↑](#footnote-ref-38)
39. Plany gospodarowania wodami - aktualizacja <http://www.apgw.kzgw.gov.pl> [↑](#footnote-ref-39)
40. Program wodno – środowiskowy kraju <http://www.kzgw.gov.pl/pl/Program-wodno-srodowiskowy-kraju.html> [↑](#footnote-ref-40)
41. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 <http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2010101118301.pdf> [↑](#footnote-ref-41)
42. MasterPlany <http://www.kzgw.gov.pl/files/file/Wiadomosci/Czym_sa_Masterplany_-_informacja_ogolna.pdf> [↑](#footnote-ref-42)
43. Wstępna ocena stanu środowiska wód morskich <http://www.gios.gov.pl/bip/zalaczniki/konsultacje_spoleczne/folder_A/wstepna_ocena_stanu_srodowiska_wod_morskich.pdf> [↑](#footnote-ref-43)
44. Zestaw właściwości typowych dla dobrego stanu środowiska wód morskich <http://www.gios.gov.pl/images/dokumenty/pms/monitoring_wod/zestaw_wlasciwosci_typowych_dla_dobrego_stanu_srodowiska_wod_morskich_RM.pdf> [↑](#footnote-ref-44)
45. Zestaw celów środowiskowych dla wód morskich (w trakcie uzgodnień) <http://www.kzgw.gov.pl/pl/Wiadomosci/KONSULTACJE-SPOLECZNE-ZESTAWU-CELOW-SRODOWISKOWYCH-DLA-WOD-MORSKICH.html> [↑](#footnote-ref-45)
46. Program monitoringu wód morskich <http://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_08/6019826b732890466868b5fe58333554.pdf> [↑](#footnote-ref-46)
47. Ogłoszony zostanie przez KZGW przetarg na opracowanie dokumentu [↑](#footnote-ref-47)
48. Źródło: opracowanie własne [↑](#footnote-ref-48)
49. Znak „+” oznacza, że realizacja celów Programu przyczynia się do realizacji celów analizowanego dokumentu. [↑](#footnote-ref-49)