TABELA ZGODNOŚCI

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYTUŁ PROJEKTU: | | Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw | | | | |
| **TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO / WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH:** | | Dyrektywa Komisji (UE) 2017/845 z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE w odniesieniu do przykładowych wykazów elementów branych pod uwagę przy opracowaniu strategii morskich (Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, str. 27). | | | | |
| **WYJAŚNIENIE TERMINU WEJŚCIA W ŻYCIE PROJETKU/ÓW** | |  | | | | |
| **--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------** | | | | | | |
| PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ | | | | | | |
| **JEDN. RED.** | **TREŚĆ PRZEPISU UE** | | **KONIECZNOŚĆ WDROŻENIA**  T / N | **JEDN. RED.** | **TREŚĆ PRZEPISU/ÓW**  **PROJEKTU USTAWY** | **UZASADNIENIE** |
| zał. III tabela 1 dyrektywy | Grupy gatunków ptaków, ssaków, gadów, ryb i głowonogów morskich danego regionu lub podregionu morskiego  Przestrzenne i czasowe zróżnicowanie dla gatunku lub populacji: —rozmieszczenie, liczebność lub biomasa — struktura pod względem wielkości, wieku i płci — wskaźniki płodności, przeżycia i śmiertelności/obrażeń — zachowania, w tym przemieszczanie się i migracja —siedlisko gatunku (zakres, przydatność) Skład gatunkowy grupy  Ogólne typy siedlisk słupa wody (pelagiczne) i dna morskiego (bentosowe) lub inne typy siedlisk, z uwzględnieniem związanych z nimi biocenoz w całym regionie lub podregionie morskim  Dla każdego typu siedliska: — rozmieszczenie siedliska i zasięg (w stosownych przypadkach objętość) —skład gatunkowy, liczebność lub biomasa (zmiany przestrzenne i czasowe) —struktura wielkościowa i wiekowa gatunku (w stosownych przypadkach) —charakterystyka fizyczna, hydrologiczna i chemiczna Dodatkowo dla siedlisk pelagicznych: — stężenie chlorofilu a — częstotliwości i zasięg przestrzenny zakwitu planktonu  Struktura, funkcje i procesy ekosystemów, obejmujące: —charakterystykę fizyczną i hydrologiczną — charakterystykę chemiczną — charakterystykę biologiczną — funkcje i procesy  Przestrzenne i czasowe zmiany w zakresie: — temperatury i zlodzenia —hydrologii (układy falowania i prądów; wypływanie wód głębinowych, mieszanie, czas wymiany wody, dopływ wody słodkiej; poziom morza) — batymetrii  — zmętnienia (ładunki mułu/osadów), przejrzystości, rozchodzenia się dźwięku — substratu i morfologii dna morskiego — zasolenia, substancji biogennych (N, P), węgla organicznego, gazów rozpuszczonych (pCO2, O2) i poziomu pH —powiązań między siedliskami i gatunkami ptaków, ssaków, gadów, ryb i głowonogów morskich —struktury biocenoz pelagiczno-bentosowych — produktywności | | T | art. 1 pkt 11 lit. a zmieniający  art.150 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo wodne | w art. 150:  a) w ust. 1:  w pkt 1:  lit. a c otrzymują brzmienie:  „a) grup gatunków ptaków, ssaków, gadów i ryb morskich dla regionu Morza Bałtyckiego, zawierającą przestrzenne i czasowe zróżnicowanie dla gatunku lub populacji w zakresie:  rozmieszczenia, liczebności lub biomasy,  struktury pod względem wielkości, wieku i płci,  wskaźników płodności, przeżycia i śmiertelności lub obrażeń,  zachowania, w tym przemieszczania się i migracji,  siedliska gatunku biorąc pod uwagę zakres i przydatność;  składu gatunkowego grupy.  b) ogólnych typów siedlisk słupa wody (pelagicznych) i dna morskiego (bentosowych) lub innych typów siedlisk z uwzględnieniem związanych z nimi biocenoz w całym regionie Morza Bałtyckiego  w zakresie dla każdego typu siedliska:  rozmieszczenie siedliska i jego zasięg oraz w stosownych przypadkach objętość,  zmiany przestrzenne i czasowe składu gatunkowego, liczebności lub biomasy,  w stosownych przypadkach strukturę wielkościową i wiekową gatunku,  charakterystykę fizyczną, hydrologiczną i chemiczną,  dodatkowo dla siedlisk pelagicznych: stężenie chlorofilu „a” oraz częstotliwości i zasięg przestrzenny zakwitu planktonu.  c) struktury, funkcji i procesów ekosystemów w tym łańcuchów pokarmowych, obejmujących charakterystykę fizyczną, hydrologiczną, chemiczną, biologiczną oraz funkcje i procesy zawierającą przestrzenne i czasowe zmiany w zakresie:  temperatury i zlodzenia,  hydrologii (układy falowania i prądów morskich, wypływanie wód głębinowych, mieszanie wody, czas wymiany wody, dopływ wody słodkiej, poziom morza),  batymetrii,  zmętnienia (ładunki mułu/osadów), przezroczystość wody, rozchodzenia się dźwięku,  substratu i morfologii dna morskiego,  zasolenia wody, substancji biogennych (N azot, P fosfor), węgla organicznego, gazów rozpuszczonych (pCO2, O2) i poziomu pH,  powiązań między siedliskami i gatunkami ptaków, ssaków, gadów i ryb morskich,  struktury biocenoz pelagiczno¬ bentosowych,  produktywności,”, |  |
| zał. III Tabela 2a Presje antropogeniczne, sposoby użytkowania i działalność człowieka w środowisku morskim lub mające wpływ na środowisko morskie | Wprowadzanie lub rozprzestrzenianie się gatunków obcych (2) Wprowadzanie drobnoustrojów chorobotwórczych Wprowadzanie gatunków zmodyfikowanych genetycznie i przemieszczanie gatunków rodzimych Utrata lub zmiana naturalnych biocenoz spowodowana hodowlą gatunków zwierząt lub uprawą gatunków roślin  Niepokojenie gatunków (np. w miejscach lęgu, odpoczynku lub żerowania) spowodowane obecnością człowieka Eksploatacja lub śmiertelność/szkody w obrębie dzikich gatunków (w ramach połowów komercyjnych i rekreacyjnych oraz innych działań)  Fizyczne Zaburzenia fizyczne dna morskiego (tymczasowe lub odwracalne)  Straty fizyczne (spowodowane trwałymi zmianami podłoża dna morskiego lub morfologii oraz eksploatacją substratu dna morskiego) Zmiany warunków hydrologicznych Wprowadzanie substancji biogennych – źródła rozproszone, źródła punktowe, depozycja atmosferyczna  Wprowadzanie materii organicznej – źródła rozproszone i źródła punktowe Wprowadzanie innych substancji (np. substancji syntetycznych, substancji niesyntetycznych, radionuklidów) – źródła rozproszone, źródła punktowe, depozycja atmosferyczna, poważne zdarzenia  Wprowadzanie odpadów (odpady stałe, w tym mikroodpady) Wprowadzanie hałasu związanego z działalnością człowieka (impulsowego, ciągłego)  Wprowadzanie innych rodzajów energii (np. pola elektromagnetycznego, światła i ciepła)  Dopływ wody – źródła punktowe (np. solanka)  Intensywność, przestrzenne i czasowe zróżnicowanie presji w środowisku morskim oraz, w stosownych przypadkach, u źródła Na potrzeby oceny oddziaływań presji na środowisko należy wybrać odpowiednie elementy ekosystemu i parametry z tabeli 1 | | T | art. 1 pkt. 11 lit. b i d zmieniający art. 150 ust. 3 pkt 1-3 i ust. 5b i c ustawy – Prawo wodne | w ust. 3 pkt 1 - 3 otrzymują brzmienie:  "1) zestawienie dominujących presji antropogenicznych pochodzenia lądowego na wody morskie, zawierające w szczególności wykaz następujących presji  i oddziaływań w zakresie:  a) wprowadzania substancji biogennych – źródła rozproszone, źródła punktowe, depozycja atmosferyczna,  b) wprowadzania materii organicznej – źródła rozproszone i źródła punktowe,  c) wprowadzania innych substancji, w tym substancji syntetycznych, substancji niesyntetycznych, radionuklidów – źródła rozproszone, źródła punktowe, depozycja atmosferyczna, poważne zdarzenia,  d) dopływu wody – źródła punktowe, w tym solanka,  e) wprowadzania drobnoustrojów patogennych,  f) wprowadzania lub rozprzestrzenianie się gatunków obcych.  2) zestawienie dominujących presji antropogenicznych pochodzenia morskiego na wody morskie wynikających z działalności rybackiej, zawierające  w szczególności wykaz następujących presji i oddziaływań w zakresie:  a) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych  i przemieszczanie gatunków rodzimych,  b) utraty lub zmiany naturalnych biocenoz spowodowana hodowlą gatunków zwierząt lub uprawą gatunków roślin,  c) eksploatacji lub śmiertelności lub szkód w obrębie dzikich gatunków, wynikających w szczególności z połowów komercyjnych lub rekreacyjnych,  3) zestawienie dominujących presji antropogenicznych pochodzenia morskiego na wody morskie, zawierające w szczególności wykaz następujących presji  i oddziaływań w zakresie:  a) tymczasowych lub odwracalnych zaburzeń fizycznych dna morskiego,  b) spowodowanego obecnością człowieka niepokojenia gatunków,  w szczególności w miejscach lęgu, odpoczynku lub żerowania,  c) wprowadzania lub rozprzestrzeniania się gatunków obcych,  d) strat fizycznych spowodowanych trwałymi zmianami podłoża dna morskiego lub morfologii oraz eksploatacją substratu dna morskiego,  e) zmian warunków hydrologicznych,  f) wprowadzania:  odpadów stałych (w tym mikrodrobin),  hałasu związanego z działalnością człowieka (impulsowego i ciągłego),  innych źródeł energii, w szczególności pola elektromagnetycznego, światła i ciepła.”, |  |
| zał. III tabela 2b. Sposoby użytkowania i działalność człowieka w środowisku morskim lub mające wpływ na środowisko morskie | Fizyczna zmiana struktury rzek, linii brzegowej i dna morskiego (gospodarka wodna)  Zajmowanie gruntów  Kanalizacja i inne zmiany przebiegu cieków wodnych  Ochrona brzegu morskiego i ochrona przeciwpowodziowa\*  Konstrukcje morskie (inne niż służące do wydobywania ropy naftowej/gazu lub wykorzystywania źródeł energii odnawialnej)\*  Zmiana morfologii dna morskiego, np. pogłębianie i klapowanie urobku\*  Eksploatacja zasobów nieożywionych Eksploatacja minerałów (skał, rud metali, żwiru, piasku, muszli)\* Wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, z uwzględnieniem infrastruktury\* Pozyskiwanie soli\* Pozyskiwanie wody\* Wytwarzanie energii Wytwarzanie energii odnawialnej (energia wiatru, fal i pływów), z uwzględnieniem infrastruktury\* Wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych Przesył energii elektrycznej i łączność (kable podwodne)\* Eksploatacja zasobów żywych Połów ryb i zbieranie skorupiaków (komercyjne, rekreacyjne)\* Przetwórstwo ryb i skorupiaków\* Pozyskiwanie roślin morskich\* Polowanie i zbieranie w innych celach\* Hodowla zasobów żywych Akwakultura – morska, z uwzględnieniem infrastruktury\* Akwakultura – słodkowodna Rolnictwo Leśnictwo Transport Infrastruktura transportowa\* Transport – morski\* Transport – lotniczy\* Transport – lądowy\* Użytkowanie miejskie i przemysłowe Użytkowanie miejskie Użytkowanie przemysłowe Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów\* Turystyka i wypoczynek Infrastruktura na potrzeby turystyki i wypoczynku\* Działalność w dziedzinie turystyki i wypoczynku\* Bezpieczeństwo/obrona Operacje wojskowe (zgodnie z art. 2 ust. 2) Edukacja i badania naukowe Badania naukowe, analizy i działania edukacyjne\* | | T | art. 1 pkt. 11 lit. d zmieniający Art. 150 ust. 5a ustawy –Prawo wodne | „5a. Przy opracowaniu analizy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 oraz zestawień  o których mowa w ust. 3, bierze się pod uwagę następujące sposoby użytkowania środowiska morskiego oraz działalności człowieka w środowisku morskim mające wpływ na środowisko morskie:  1) w zakresie fizycznej zmiany struktury rzek, linii brzegowej i dna morskiego:  a) zajmowanie gruntów,  b) regulacja wód i inne zmiany przebiegu cieków wodnych,  c) ochrona brzegów morskich oraz ochrona przed powodzią,  d) konstrukcje morskie inne niż służące do wydobywania ropy naftowej lub gazu lub wykorzystywania źródeł energii odnawialnej,  e) zmiana morfologii dna morskiego, w szczególności w wyniku pogłębiania i klapowania urobku;  2) w zakresie eksploatacji nieożywionych zasobów naturalnych:  a) eksploatację minerałów, w tym skał, rud metali, żwiru, piasku lub muszli,  b) wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego, z uwzględnieniem infrastruktury,  c) pozyskiwanie soli,  d) pozyskiwanie wody;  3) w zakresie wytwarzania energii:  a) wytwarzanie energii odnawialnej, z uwzględnieniem infrastruktury służącej do wytwarzania tej energii,  b) wytwarzanie energii ze źródeł nieodnawialnych,  c) przesyłanie energii elektrycznej i łączność, w szczególności przy pomocy podmorskich kabli lub rurociągów;  4) w zakresie eksploatacji zasobów żywych:  a) komercyjny lub rekreacyjny połów ryb oraz komercyjne i rekreacyjne zbieranie skorupiaków,  b) przetwórstwo ryb i skorupiaków,  c) pozyskiwanie roślin morskich,  d) polowanie i zbieranie w innych celach;  5) w zakresie hodowli zasobów żywych:  a) akwakultura morska, z uwzględnieniem służącej jej infrastruktury,  b) akwakultura słodkowodna,  c) rolnictwo,  d) leśnictwo;  6) w zakresie transportu:  a) infrastruktura transportowa,  b) transport morski,  c) transport lotniczy,  d) transport lądowy;  7) w zakresie użytkowania miejskiego i przemysłowego:  a) użytkowanie miejskie,  b) użytkowanie przemysłowe,  c) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów;  8) w zakresie turystki i wypoczynku:  a) infrastruktura na potrzeby turystyki i wypoczynku,  b) działalność w dziedzinie turystyki i wypoczynku;  9) w zakresie bezpieczeństwa i obrony operacje wojskowe w środowisku morskim lub mające wpływ na środowisko morskie prowadzone na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, ze wskazaniem rodzaju działalności,  w szczególności, ilość ładunku wykorzystanego do eksplozji;  10) w zakresie edukacji i badań naukowych: badania naukowe, analizy oraz działania edukacyjne. |  |
| zał. III Uwaga 1 do tabeli 2 | |  |  | | --- | --- | | Oceny presji powinny uwzględniać ich poziomy w środowisku morskim oraz, w stosownych przypadkach, wielkości wprowadzane (ze źródeł lądowych lub atmosferycznych) do środowiska morskiego. |  | |  | | | T | art. 1 pkt. 11 lit. d zmieniający Art. 150 ust. 5d ustawy –Prawo wodne | 5d. Analiza, o której mowa w ust. 3, uwzględnia poziomy presji w środowisku morskim oraz, w stosownych przypadkach, wielkości wprowadzane ze źródeł lądowych lub atmosferycznych do środowiska morskiego. |  |