**TYMCZASOWE CELE OCHRONY DLA SIEDLISK PRZYRODNICZYCH I GATUNKÓW, BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI OCHRONY OBSZARU NATURA 2000 OSTOJE NIETOPERZY POWIATU GORLICKIEGO PLH120094,   
WYNIKAJĄCE Z WARUNKÓW UTRZYMANIA LUB ODTWORZENIA WŁAŚCIWEGO STANU OCHRONY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot ochrony obszaru Natura 2000** | **Parametr/wskaźnik stanu ochrony** | **Cele działań ochronnych** |
| 1. | **9130** Żyzne buczyny (*Dentario glandulosae–Fagenion*, *Galio odorati–Fagenion*) | Powierzchnia siedliska | Dla wszystkich płatów siedliska w obszarze: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów. Siedlisko w obszarze Natura 2000 występuje w 12 płatach o łącznej powierzchni 1 085,4 ha. |
| Charakterystyczna kombinacja florystyczna | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 65 % powierzchni siedliska.  Charakterystyczna kombinacja florystyczna runa typowa, właściwa dla siedliska przyrodniczego (z uwzględnieniem specyfiki regionalnej i lokalnej). W szczególności: we wszystkich warstwach dominują gatunki typowe dla siedliska, przy czym zachowane są naturalne stosunki ilościowe. Runo zdominowane przez gatunki leśne, a nie porębowe ani łąkowe. |
| Skład drzewostanu | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 90 % powierzchni siedliska.  Skład drzewostanu: gatunki obce ekologicznie buczynom stanowią <15 % drzewostanu (co najwyżej 1 w opisie taksacyjnym wg metodyki urządzania lasu).  Drzewostan zdominowany (>50%) przez gatunki buczynowe. |
| Ekspansywne gatunki rodzime w runie | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 65 % powierzchni siedliska.  Ekspansywne gatunki rodzime w runie: brak gatunków ekspansywnych lub pojedyncze okazy gatunków nitrofilnych w runie. |
| Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 65 % powierzchni siedliska zróżnicowanego drzewostanu różnowiekowego.  Struktura pionowa i przestrzenna fitocenozy: zróżnicowana; drzewostan różnowiekowy, o zróżnicowanym przestrzennie zwarciu, zawsze z grupami i kępami starych drzew. |
| Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV.  Wiek drzewostanu (udział starodrzewu) >10% udział drzew starszych niż 100 lat (1 lub więcej w opisie taksacyjnym wg metodyki urządzania lasu). |
| Naturalne odnowienie drzewostanu | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 65 % powierzchni siedliska z obecnym odnowieniem buka.  Naturalne odnowienie drzewostanu: obecne, wypełniające dogodne do odnowienia miejsca, w szczególności naturalne luki i prześwietlenia, lub intensywnie pojawiające się w wyniku cięć obsiewnych, o składzie odpowiadającym składowi drzewostanu; przy rębniach niewymagające uzupełniania odnowieniem sztucznym więcej niż 10%. |
| Gatunki obce w drzewostanie | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 65 % powierzchni siedliska.  Gatunki obce w drzewostanie < 5%, tj. najwyżej miejscami lub pojedynczo i nie odnawiające się. |
| Inwazyjne gatunki obce w podszycie i runie | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 90 % powierzchni siedliska.  Brak lub pojedyncze osobniki jednego gatunku obcego (niecierpek drobnokwiatowy *Impatiens parviflora*). |
| Martwe drewno (łączne zasoby) | Utrzymanie wskaźnika na poziomie oceny FV, na powierzchni siedliska.  Martwe drewno (łączne zasoby): >20 m3 /ha. |
| Martwe drewno grubowymiarowe | Utrzymanie wskaźnika na poziomie oceny FV.  Martwe drewno grubowymiarowe >5 szt./ha. |
| Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne) | Utrzymanie wskaźnika na poziomie oceny FV.  Mikrosiedliska drzewne (drzewa biocenotyczne): >20 szt./ha |
| Inne zniekształcenia, w tym zniszczenia runa i gleby związane z pozyskaniem drewna. | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV na co najmniej 90 % powierzchni siedliska. |
| Stan kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków lokalnie typowych dla siedliska (wskaźnik  fakultatywny, stosować tylko, gdy są odpowiednie dane) | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV.  Stan siedliska wszystkich lokalnie ważnych gatunków właściwy (FV). |
| Ogólnie struktura i funkcje | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV.  Utrzymanie wskaźnika kardynalnego na poziomie FV, a wskaźników dotyczących jakości co najmniej na poziomie U1 (mają znikomy wpływ na stan zachowania ekosystemu i jego zdolność do podtrzymywania różnorodności biologicznej), z zastrzeżeniem, że co najmniej jeden z 3 wskaźników dotyczących martwego drewna i drzew biocenotycznych powinien być oceniony na FV. |
| Perspektywy ochrony | Utrzymanie wskaźnika na poziomie FV.  Brak zagrożeń i negatywnych trendów. Zachowanie siedliska w stanie niepogorszonym w perspektywie 10–20 lat jest niemal pewne. |
| 2. | **\*9180** Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach *Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani* | Powierzchnia siedliska | Dla wszystkich płatów siedliska w obszarze: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Utrzymanie stabilnej powierzchni siedliska z uwzględnieniem naturalnych procesów. Siedlisko w obszarze Natura 2000 występuje w 8 płatach o łącznej powierzchni 8,0 ha. |
| Gatunki charakterystyczne | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Gatunki charakterystyczne : >5 gatunków, charakterystycznych dla warunków lokalnych (w tym min. dwa gatunki charakterystyczne w drzewostanie). |
| Gatunki dominujące | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Możliwe występowanie facjalne gatunków z klasy *Querco-Fagetea*, sporadyczny udział gatunków porębowych i inwazyjnych. |
| Obce gatunki inwazyjne | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Nie występują gatunki obce inwazyjne lub sporadycznie występują pojedyncze osobniki. |
| Rodzime gatunki ekspansywne roślin zielnych | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Możliwe występowanie facjalne gatunków z klasy *Querco-Fagetea* (przytulia wonna *Galium odoratum*, szczyr trwały *Mercurialis perennis*, gajowiec żółty *Galeobdolon luteum*), co jest zjawiskiem naturalnym w niektórych płatach siedliska; sporadyczny udział gatunków porębowych i inwazyjnych. |
| Gatunki ziołoroślowe i nitrofilne | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Pożądany stały udział gatunków takich jak czosnaczek pospolity *Alliaria petiolata*, bodziszek cuchnący *Geranium robertianum*, pokrzywa zwyczajna *Urtica dioica*, kuklik pospolity *Geum urbanum*. Możliwe facjalne występowanie w niektórych płatach siedliska. |
| Struktura drzewostanu | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Drzewostan zróżnicowany pod względem wysokości i pierśnicy drzew. |
| Pionowa struktura roślinności | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Utrzymanie naturalnej i zróżnicowanej struktury roślinności (występują wszystkie warstwy roślinności: a1,a2, b, c, d); warstwa mchów może być bardzo uboga. |
| Gatunki obce w drzewostanie | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Brak gatunków obcych w drzewostanie. |
| Naturalne odnowienie drzewostanu | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Utrzymanie różnowiekowego odnowienia z minimum 3 gatunkami. |
| Przekształcenia związane z użytkowaniem | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV.  Brak przekształceń związanych z użytkowaniem w obrębie siedliska. |
| Ogólnie struktura i funkcje | Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV.  Utrzymanie wszystkich wskaźników kardynalnych (gatunków charakterystycznych, inwazyjnych gatunków obcych, gatunków obcych w drzewostanie, struktury drzewostanu) na poziomie FV, a pozostałych wskaźniki przynajmniej na poziomie U1. |
| Perspektywy ochrony | Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV.  Perspektywy zachowania siedliska dobre lub doskonałe, nie przewiduje się znacznego oddziaływania czynników zagrażających. |
| 3. | 1303 podkowiec mały *Rhinolophus hipposideros* | Liczebność | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie większy niż 5% rocznie.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku. Co najmniej utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Liczba osobników dorosłych pomiędzy 80 % a 50% liczby z ubiegłego roku, a istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie jest większy niż 5% -10 % rocznie.  W obszarze Natura 2000 występuje 8 stanowisk kolonii rozrodczych podkowca małego *Rhinolophus hipposideros*, są to:   1. Cerkiew pw. śś. Kosmy i Damiana w Blechnarce, 2. Cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej, 3. Cerkiew pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej, 4. Cerkiew pw. św. Łukasza w Leszczynach, 5. Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Łosiu, 6. Kościół pw. św. Michała Archanioła w Ropie, 7. Kasztel w Szymbarku, 8. Cerkiew pw. św. Dymitra w Śnietnicy. |
| Struktura wiekowa | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce).  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczebność młodych większa niż 70% dorosłych samic (przy założeniu, że ok 20% dorosłych osobników w schronieniu stanowią samce). |
| Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy uległa zmniejszeniu, jednak nie dotyczy to fragmentów o kluczowym znaczeniu dla podkowców małych (przelot nietoperzy do przedsionka cerkwi nie jest możliwy ze względów na zabezpieczenie siatką).  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura wieży i poddasza jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura wieży i poddasza jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura wieży i poddasza jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura wieży, poddasza i dwóch bocznych pomieszczeń jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura wież, poddasza oraz piwniczki jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura poddasza jest dostępna dla nietoperzy.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie uległa zmniejszeniu od ostatniej kontroli – cała kubatura poddasza i wieży jest dostępna dla nietoperzy. |
| Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu (wejście na poddasze wymaga użycia drabiny).  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu (klapa zabezpieczająca wejście).  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu (obiekt nie jest użytkowany, wejście na poddasze wymaga użycia drabiny).  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu (drzwi zamknięte na klucz). |
| Dostępność wlotów dla nietoperzy | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Co najmniej utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Wloty na wieżę i poddasze są stale dostępne i drożne, wlot do piwniczki jest czasowo niedostępny, jednak nie stwierdza się spadku liczebności nietoperzy.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne, nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze. |
| Ekspozycja wlotów | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wczesny wlot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew lub krzewów.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Iluminacja tylko jedną lampą skierowaną na wieżę budynku od strony drogi (wloty po przeciwnej stronie wieży).  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Obiekt nie posiada iluminacji zewnętrznej.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Obiekt nie posiada iluminacji zewnętrznej.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Obiekt nie posiada iluminacji zewnętrznej.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Co najmniej utrzymanie wskaźnika na poziomie U1. Wloty są umiejscowione w miejscu mniej bezpiecznym niż przy poziomie FV (okolice wlotów częściowo oświetlone lampami ulicznymi), jednak na podstawie badań z min. 3 lat bez negatywnego wpływu na liczebność kolonii.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Obiekt po modernizacji iluminacji, oświetlona jest tylko ściana frontowa kasztelu, natomiast istotne dla nietoperzy sektory ścian i dachu oraz otoczenie obiektu są zacienione.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są w miejscach osłoniętych, zacienionych, umożliwiających wylot i bezpośredni bezpieczny przelot pod osłonę gałęzi drzew. Obiekt nie posiada iluminacji zewnętrznej. |
| Łączność schronienia z żerowiskami | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Schronienie znajduje się w granicach terenów żerowiskowych lub w ich kierunku prowadzą liniowe elementy środowiska (aleje, krzewy, żywopłoty itp.) zapewniające ciągły, bezpieczny przelot w ich osłonie.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt położony w niedalekiej odległości od kompleksu leśnego, stanowiącego potencjalne żerowisko, z którym jest połączony ciągami zadrzewień, a w pobliżu obiektu przepływa strumień.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt położony w niedalekiej odległości od kompleksu leśnego, stanowiącego potencjalne żerowisko, z którym jest połączony ciągami zadrzewień, a w pobliżu obiektu przepływa strumień.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Obiekt położony w niedalekiej odległości od kompleksów leśnych, stanowiących potencjalne żerowiska, z którymi jest połączony ciągami zadrzewień, a w pobliżu obiektu przepływa strumień.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Schronienie znajduje się w granicach terenów żerowiskowych lub w ich kierunku prowadzą liniowe elementy środowiska (aleje, krzewy, żywopłoty itp.) zapewniające ciągły, bezpieczny przelot w ich osłonie, w pobliżu obiektu przepływa strumień.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Co najmniej utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Obiekt położony w niedalekiej odległości od żerowiska, jednak migracja jest utrudniona, ponieważ niektóre odcinki są pozbawione osłony, wskutek wycinki zadrzewień.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Schronienie znajduje się w granicach terenów żerowiskowych lub w ich kierunku prowadzą liniowe elementy środowiska (aleje, krzewy, żywopłoty itp.) zapewniające ciągły, bezpieczny przelot w ich osłonie.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Schronienie znajduje się w granicach terenów żerowiskowych lub w ich kierunku prowadzą liniowe elementy środowiska (aleje, krzewy, żywopłoty itp.) zapewniające ciągły, bezpieczny przelot w ich osłonie. |
| Niezmienność warunków mikroklimatycznych | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Co najmniej utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Nie odnotowano zmian w obrębie poddasza, ale nie jest możliwy przelot nietoperzy do przedsionka cerkwi (który zapewniał optymalne warunki w okresach przejściowych) ze względów na zabezpieczenie siatką, jednak liczebność nadal jest oceniana jako FV.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zmian w otoczeniu lub strukturze schronienia mających wpływ na jego warunki mikroklimatyczne; bądź zmiany można bezsprzecznie opisać jako pozytywne. |
| Zmiany w strukturze żerowisk w otoczeniu schronień | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Nie obserwuje się zauważalnych, istotnych zmian ograniczających możliwość żerowania. |
| Perspektywy zachowania | Stanowisko w cerkwi pw. śś Kosmy i Damiana w Blechnarce: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w cerkwi pw. Opieki Bogurodzicy w Hańczowej: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza Apostoła w Kunkowej: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Łukasza w Leszczynach: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w cerkwi pw. Narodzenia NMP w Łosiu: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w kościele pw. św. Michała Archanioła w Ropie: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w kasztelu w Szymbarku: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre.  Stanowisko w cerkwi pw. św. Dymitra w Śnietnicy: Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre. |
| 4. | 1324 nocek duży *Myotis myotis* | Liczebność | Utrzymanie kolonii rozrodczej na stanowisku oraz utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Liczba osobników dorosłych większa niż 80 % liczby z ubiegłego roku oraz istotny statystycznie średni spadek liczebności z wielolecia nie jest większy niż 5% rocznie.  Nocek duży *Myotis myotis* występuje w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Małastowie, który jest stanowiskiem kolonii rozrodczej tego gatunku. |
| Struktura wiekowa | Co najmniej utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Liczebność młodych pokrytych futrem, ale przed uzyskaniem zdolności lotu pomiędzy 30-70% dorosłych samic w dniu kontroli. |
| Powierzchnia schronienia dogodna dla nietoperzy | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Powierzchnia schronienia dostępna dla nietoperzy nie ulega zmniejszeniu w ciągu ostatnich 5 lat, a jeśli uległa zmniejszeniu wcześniej, liczebność jest FV. |
| Zabezpieczenie przed niepokojeniem nietoperzy | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV . Obiekt jest zabezpieczony i nietoperze nie są niepokojone przez ludzi w okresie przebywania w schronieniu. |
| Dostępność wlotów dla nietoperzy | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie FV. Wloty są stale dostępne w wystarczającej liczbie, drożne i nie występują czynniki utrudniające korzystanie z nich przez nietoperze. |
| Perspektywy zachowania | Utrzymanie oceny parametru na poziomie FV. Przy zachowaniu obecnego stanu użytkowania obiektu, jego najbliższego otoczenia oraz okolicznych obszarów leśnych przewiduje się utrzymanie obecnego stanu populacji. Perspektywy zachowania gatunku na stanowisku są dobre. |
| 5. | **1087 Nadobnica alpejska *Rosalia alpina*** | Stan populacji – odległość od najbliższych stanowisk | Nie określa się, brak danych referencyjnych. |
| Stan siedliska - Odległość od składu drewna | Co najmniej poprawa oceny wskaźnika z poziomu U2 do poziomu U1. Odległość od granicy stanowisk nadobnicy do najbliższego składu drewna, na którym w okresie czerwiec - wrzesień składowane jest drewno drzew liściastych, nie mniejsza niż 500 m. |
| Stan siedliska - Martwe drewno leżące | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Sumaryczne pole przekroju wszystkich drzew martwych leżących w przedziale 1 – 4,5 m2. |
| Stan siedliska - Martwe drewno stojące | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Sumaryczne pole przekroju pierśnicowego wszystkich drzew martwych stojących w przedziale 0,5 - 3 m2. |
| Stan siedliska - Naświetlenie dna lasu | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Zakres liczbowy 2- 3. |
| Stan siedliska - skład gatunkowy drzewostanu | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Średni udział miąższościowy buka, wiązu i jawora w zakresie 4-8%. |
| Stan siedliska - Pierśnica | Utrzymanie oceny wskaźnika na poziomie U1. Sumaryczne pole przekroju pierśnicowego ze wszystkich powierzchni próbnych w zakresie 4 – 10 m2 |
| Perspektywy ochrony | Poprawa oceny wskaźnika z poziomu U2 do poziomu U1. Utrzymywanie się stanu niezadawalającego w dłuższej perspektywie czasowej. |
| 6. | **1193 Kumak górski *Bombina variegata*** | Liczba zbiorników, w których stwierdzono rozród gatunku | Nie określa się – brak danych populacyjnych. Weryfikacja występowania gatunku w obszarze. |
| Liczba zbiorników, w których stwierdzono obecność gatunku |
| Liczba wszystkich zbiorników |
| Liczba zbiorników stałych |
| Perspektywy ochrony |
| 7. | **2001 Traszka karpacka *Lissotriton montandoni*** | Liczba zbiorników, w których stwierdzono rozród gatunku | Nie określa się – brak danych populacyjnych. Weryfikacja występowania gatunku w obszarze. |
| Liczba zbiorników, w których stwierdzono obecność gatunku |
| Liczba wszystkich zbiorników |
| Liczba zbiorników stałych |
| Perspektywa zachowania na obszarze |

**Wyjaśnienia**

FV (stan właściwy), U1 (niezadowalający), U2 (zły) – symbole oceny parametrów stanu ochrony siedliska przyrodniczego lub gatunku – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 (Dz. U. z 2010 r. Nr 34, poz. 186, z 2012 r. poz. 506 i z 2017 r. poz. 2310).

Symbolem \* oznaczono siedliska przyrodniczych o znaczeniu priorytetowym zagrożonych zanikiem, które występują na terytorium i w odniesieniu do ochrony których Wspólnota ponosi szczególną odpowiedzialność z powodu wielkości ich naturalnego zasięgu mieszczącego się w obrębie terytorium.

**Uzasadnienie**

**do tymczasowych celów ochrony dla specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094**

Obszar Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 został wyznaczony na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10 stycznia 2011 r. *w sprawie przyjęcia na mocy* *dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla* *Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny* (Dz. U. UE L 33/1 z 8.2.2011). Obszar posiada Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 z dnia 2 listopada 2022 r. (Dz.U z 2022 poz.2716).

Opracowanie tymczasowych celów ochrony dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 wynika z konieczności zapewnienia warunków utrzymania i odtworzenia ich właściwego stanu ochrony. Cele te, po ich przyjęciu, należy brać pod uwagę przez podmioty sprawujące nadzór nad obszarem Natura 2000 oraz w trakcie prowadzenia ocen wpływu przedsięwzięć na obszar Natura 2000. Bez uwzględnienia tymczasowych celów ochrony nie jest możliwe przeprowadzenie poprawnej oceny oddziaływania na środowisko w przedmiotowym zakresie. W obszarze Natura 2000 osiągnięcie właściwego stanu siedlisk przyrodniczych i gatunków, będących w nim przedmiotami ochrony, jest celem strategicznym ochrony obszaru.

Tymczasowe cele ochrony zostały ustalone dla przedmiotów ochrony wskazanych w ww. rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska, tj.:

1. 9130 Żyzne buczyny (Dentario glandulosae–Fagenion, Galio odorati–Fagenion)
2. \*9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani
3. 1303 Podkowiec mały *Rhinolophus hipposideros*
4. 1324 Nocek duży *Myotis myotis*
5. 1087 Nadobnica alpejska *Rosalia alpina*
6. 1193 Kumak górski *Bombina variegata*
7. 2001 Traszka karpacka *Lissotriton montandoni*

Tymczasowe cele ochrony dla przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 rozpisano do poszczególnych parametrów i wskaźników stanu ochrony uwzględnionych w metodykach monitoringowych GIOŚ PMŚ.

Dla przedmiotów ochrony: 1193 Kumak górski *Bombina variegata* i2001 Traszka karpacka *Lissotriton montandoni* nie określano celów ochrony ze względu na brak aktualnych danych terenowych. Posiadane dane z 2014 r. w przypadku tej grupy zwierząt są niemiarodajne. Płazy narażone są na wiele zagrożeń (m.in. susze, zanieczyszczenia wód, utwardzanie dróg, pojazdy zmotoryzowane) w związku z czym ich sytuacja w obszarze jest zmienna. Zatem aby w przyszłości prawidłowo sformułować cele ochrony niezbędna jest weryfikacja występowania gatunku w obszarze.

Wskazane cele ochrony opracowano na podstawie:

* Kart obserwacji na stanowiskach nietoperzy w ramach oceny skuteczności prowadzonych działań ochronnych dla nietoperzy w projekcie pn. „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” – R. Paszkiewicz 2022 r. i 2023 r.,
* Raportów monitoringów wykonywanych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiskowego prowadzonego przez GIOŚ – z lat: 2016, 2021,
* Szablonu dokumentacji Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094,
* Inwentaryzacji gatunku 1087 Nadobnica alpejska (*Rosalia alpina*) na obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094 występowanie, zagrożenia i ochrona, prowadzona w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0191/16 „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych” - Michał Ciach 2019-2020,
* Przewodników metodycznych Państwowego Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie obwieszczeniem znak:6320.1.2014.JK w dniu 10 stycznia 2024 r. przedłożył do publicznej wiadomości projekt tymczasowych celów ochrony dla siedlisk przyrodniczych oraz gatunków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego PLH120094, wraz z informacją o możliwości zapoznania się z przedmiotowym projektem oraz możliwości zgłaszania uwag i propozycji względem tych celów do dnia 31 stycznia 2024 r.