**PROJEKT**

**ZARZĄDZENIE**

**REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU**

**z dnia ……………..…… r.**

**w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżyca”**

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   
(Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378) zarządza się, co następuje:

**§1.** Ustanawia się na dwadzieścia lat plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżyca”, położonego na terenie gminy Nysa, zwanego dalej „rezerwatem”.

**§2.** 1. Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie licznego stanowiska śnieżycy wiosennej.

2. Wskazuje się następujące przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony, o którym mowa w ust. 1.:

1. bardzo dobry stan zachowania populacji śnieżycy wiosennej *Leucoium vernum* na wschodniej granicy zasięgu sudeckiego tego gatunku w Polsce;
2. niezadowalający stan zachowania łęgu wiązowo-jesionowego;
3. zadowalający stan zachowania grądu środkowoeuropejskiego;
4. niezadowalająca kondycja zdrowotna starodrzewu z obumierającym jesionem wyniosłym;
5. położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016.

**§ 3.** Identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków zawiera załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 4.** Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną.

**§ 5.** Działania ochronne na obszarze ochrony czynnej w rezerwacie, z podaniem rodzaju, zakresu

i lokalizacji tych działań, określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 1 do zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  z dnia …………..………… r. | | | |
|  | | | | |
| **Identyfikacja oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych oraz ich skutków** | | | | |
| **Lp.** | **Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych** | | **Sposoby eliminacji lub ograniczania istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków** | |
| **Opis zagrożenia** | **Rodzaj zagrożenia (istniejące, potencjalne, wewnętrzne, zewnętrzne)** |
| 1. | Zmniejszanie powierzchni stanowiska śnieżycy wiosennej *Leucoium vernum* | Istniejące wewnętrzne | Zapobieganie redukcji powierzchni stanowiska śnieżycy wiosennej | |
| 2. | Przerzedzenie drzewostanu | Istniejące wewnętrzne | Zwiększenie zwarcia drzewostanu | |
| 3. | Ekspansja nawłoci późnej *Solidago gigantea* | Istniejące wewnętrzne | Ograniczenie ekspansji obcego gatunku. | |
| 4. | Ekspansja rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica* i niecierpka gruczołowatego *Impatiens grandulifera* | Potencjalne  zewnętrzne | Obserwacja stanowisk rdestowca i niecierpka oraz zwalczanie obu gatunków w przypadku stwierdzenia ich obecności w granicach rezerwatu. | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 do zarządzenia  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu  z dnia ……………………. r. | | | |
| **Określenie działań ochronnych na obszarach ochrony czynnej z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań** | | | |
| **Lp.** | **Rodzaj działań ochronnych** | **Zakres działań ochronnych** | **Lokalizacja działań ochronnych**1) |
| **Obszar ochrony czynnej** | | | |
| 1. | Usunięcie stojących, martwych pni jesionów wyniosłych Fraxinus excelsior z obszaru, w którym zagrażają populacji śnieżycy wiosennej wskutek upadku w obręb jej stanowiska. | W pierwszych pięciu latach obowiązywania planu przeprowadzić następujące działania:   1. ścięcie do 12 pni jesionów na wysokości 2-4 m nad poziomem gruntu lub, w przypadku braku takiej możliwości, ścięcie całych drzew. Podczas ścinania całych drzew obalać je w kierunku na zewnątrz stanowiska śnieżycy wiosennej, 2. usunięcie pozyskanego drewna z obrębu stanowiska śnieżycy, jednak z pozostawieniem go w granicach rezerwatu lub wywiezieniem biomasy poza granice rezerwatu, w postaci fragmentów o długości minimum 3 m.   Powyższe działania wykonać w okresie od listopada do stycznia.  W przypadku stwierdzenia dodatkowych pni zagrażających stanowisku śnieżycy zabieg należy powtórzyć w kolejnych latach. | Wydzielenie 212b w granicach rezerwatu przyrody, na powierzchni około 1,81 ha |
| 2. | Odnowienie sztuczne w obrębie luk w drzewostanie | W okresie do roku po usunięciu obumarłych jesionów przeprowadzić następujące działania:   1. dosadzenie kilkudziesięciu kilkuletnich sadzonek wiązu szypułkowego w lukach i prześwietleniach drzewostanu w płacie łęgu wiązowo-jesionowego (4-6 sztuk na 1 ar powierzchni luk, łącznie 45-70 sztuk), poza stanowiskiem śnieżycy wiosennej, 2. zabezpieczenie każdej sadzonki osłonką indywidualną z palików drewnianych i siatki metalowej, 3. coroczna kontrola zabezpieczeń sadzonek wiązów (w marcu i kwietniu) i ewentualna ich naprawa lub wymiana, 4. coroczna kontrola stanu sadzonek wiązu i ewentualne usuwanie większych roślin stanowiących konkurencję dla wiązu z obrębu zabezpieczeń pojedynczych sadzonek (w okresie od czerwca do września), 5. usunięcie osłonek po osiągnięciu przez sadzonki wiązów wysokości powyżej 2,5-3 m. | Wydzielenie 212b w granicach rezerwatu przyrody, na powierzchni około 0,12 ha |
| 3. | Zwalczanie nawłoci późnej *Solidago gigantea* | W pierwszych pięciu latach obowiązywania planu  usuwać osobniki nawłoci późnej najskuteczniejszymi dostępnymi metodami, w terminie odpowiednim dla stosowanej metody.  Działanie wykonywać pod nadzorem przyrodniczym.  W przypadku pojawu nowych osobników nawłoci późnej zwalczanie kontynuować w kolejnych latach według potrzeby. | Wydzielenie 212f w granicach rezerwatu przyrody, na powierzchni około 50 m2 |
| 4. | Monitoring populacji śnieżycy i wilgotności gleb | Corocznie, w marcu i kwietniu, prowadzić obserwacje populacji śnieżycy wiosennej pod kątem niekorzystnych zmian i zagrożeń, w tym zmian liczebności oraz  stanu uwilgotnienia gleby (prostymi metodami organoleptycznymi). | Wydzielenie 212b w granicach rezerwatu przyrody, na powierzchni około 1,81 ha. |
| 5. | Monitoring ekspansji obcych gatunków inwazyjnych | Corocznie, w okresie od czerwca do września, prowadzić obserwacje  pod kątem obecności nawłoci późnej, rdestowca ostrokończystego i niecierpka gruczołowatego oraz innych gatunków inwazyjnych w granicach rezerwatu oraz w przypadku ich stwierdzenia usuwanie najskuteczniejszymi dostępnymi metodami. | Wydzielenia 212 b, c i f w granicach rezerwatu przyrody |

1. Zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Prudnik na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2027 r.

**UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, dla rezerwatu przyrody sporządza się i realizuje plan ochrony. Plan ten ustanawia, na okres 20 lat, regionalny dyrektor ochrony środowiska, w drodze zarządzenia, w terminie 5 lat od dnia uznania obszaru za rezerwat przyrody (art. 18. ust. 2, art. 19 ust. 1 pkt 2, art. 20 ust.1 ustawy). Plan ochrony dla rezerwatu przyrody zawiera:

1. cele ochrony przyrody oraz wskazanie przyrodniczych i społecznych uwarunkowań ich realizacji;
2. identyfikację oraz określenie sposobów eliminacji lub ograniczenia istniejących   
   i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz ich skutków;
3. wskazanie obszarów ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej;
4. określenie działań ochronnych na obszarach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, z podaniem rodzaju, zakresu i lokalizacji tych działań;
5. wskazanie obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz określenie sposobów ich udostępnienia;
6. wskazanie miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza;
7. ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, planów zagospodarowania przestrzennego województw oraz planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych (art. 20 ust. 3 ustawy);

Jednocześnie plany ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego w części pokrywającej się z obszarem Natura 2000 powinny uwzględniać zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, albo zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29 (art. 20 ust. 5 ustawy). Przepisu tego nie stosuje się względem planów ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego pokrywających się w całości lub w części z obszarem Natura 2000, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych, o którym mowa w art. 28, albo plan ochrony, o którym mowa w art. 29, obejmujące obszar parku narodowego, rezerwatu przyrody lub parku krajobrazowego (art. 20 ust. 6 ustawy).

Ponadto w planie ochrony rezerwatu można wyznaczyć obszary i miejsca, w granicach których nie obowiązują zakazy w zakresie polowania (art. 15 ust. 1 pkt 4 ustawy), połowu ryb i innych organizmów wodnych (art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy) oraz wprowadzania psów (art. 15 ust. 1 pkt 16 ustawy), a także  prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej (art. 15 ust. 1 pkt 11).

Tryb sporządzania projektu planu ochrony i zakres prac na potrzeby sporządzania projektu planu ochrony określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794), zwanego dalej rozporządzeniem.

Sporządzający projekt planu, zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy, zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247) w postępowaniu, którego przedmiotem jest sporządzenie projektu.

Nadto zasady udziału niektórych grup społecznych w tworzeniu planu normuje ww. rozporządzenie. Zgodnie z § 3 rozporządzenia informację o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu sporządzający projekt planu ogłasza w prasie lokalnej, umieszcza na tablicy ogłoszeń w siedzibie sporządzającego projekt planu i na jego stronie internetowej oraz przesyła do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego, jednostek zarządzających lasami Skarbu Państwa, podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa i organów administracji morskiej oraz organizacji pozarządowych zainteresowanych ochroną przyrody, których obszary działania obejmują obszar objęty projektem planu. Ponadto sporządzający projekt planu zapewnia zainteresowanym osobom i podmiotom możliwość zapoznawania się z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem planu oraz możliwość zgłaszania do nich wniosków i uwag, a informację o sposobie zapewnienia tej możliwości oraz o sposobie, w jaki nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag, sporządzający projekt planu zamieszcza w informacji, o której mowa w § 3 rozporządzenia (§ 6 rozporządzenia).

Projekty planów ochrony tworzonych dla form ochrony przyrody zamieszcza się także w publicznie dostępnych wykazach (art. 21 ust. 2 pkt 24a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i o ocenach oddziaływania na środowisko).

Projekt planu ochrony wymaga zaopiniowania przez właściwe miejscowo rady gmin (art. 19 ust. 2 ustawy) i regionalną radę ochrony przyrody (art. 97 ust. 3 pkt 2 ustawy); wymaga także uzgodnienia z wojewodą (art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Dz. U. z 2019 r., poz. 1464).

Rezerwat przyrody „Śnieżyca”, zwany dalej rezerwatem, został utworzony zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 kwietnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Op. 2019, poz. 1431). Powierzchnia rezerwatu wynosi 2,38 ha, a celem jego ochrony jest zachowanie licznego stanowiska śnieżycy wiosennej. Nadzór nad rezerwatem sprawuje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu. Całość powierzchni rezerwatu przyrody „Śnieżyca” zlokalizowana jest na terenie obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016, dla którego ustanowiono plan zadań ochronnych (zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 16 października 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Przyłęk nad Białą Głuchołaską PLH160016 - Dz. Urz. Woj. Op. poz. 2835, z późn. zm.). Wobec powyższego, zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy niniejsze zarządzenie nie uwzględnia zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 28, ani zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000, o którym mowa w art. 29.

Zgodnie z dokumentacją sporządzoną na potrzeby planu ochrony, na terenie rezerwatu odnotowano liczną populację śnieżycy wiosennej *Leucoium vernum* na wschodniej granicy zasięgu sudeckiego tego gatunku, zaś całą powierzchnię rezerwatu zajmują ekosystemy leśne oraz zbiorowiska stanowiące ich fazę regeneracyjną. Zbiorowiska leśne reprezentowane są przez grąd środkowoeuropejski *Galio sylvatici-Carpinetum betuli* oraz łęg wiązowo-jesionowy *Ficario-Ulmetum minoris*. Dodatkowo stwierdzono występowanie zbiorowiska zastępczego dla łęgu jesionowo-olszowego *Fraxino-Alnetum*, stanowiącego fazę regeneracyjną tego typu zbiorowiska leśnego. Drzewostan jest wielogatunkowy; charakteryzuje go zróżnicowana struktura wiekowa i przestrzenna. Dominującym w nim gatunkiem jest lipa drobnolistna w wieku około 90 lat, obecne są również dęby i jesiony w wieku około 120 lat, a także wiązy szypułkowe, graby i klony.

Wskazując przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celu ochrony zwrócono w szczególności uwagę na bardzo dobry stan populacji śnieżycy wiosennej, niezadowalający stan zachowania zbiorowiska łęgu jesionowo-wiązowego, zadowalający stan zachowania grądu, niezadowalającą kondycję zdrowotna starodrzewu z obumierającym jesionem wyniosłym oraz położenie rezerwatu w granicach Obszaru Mającego Znaczenie dla Wspólnoty PLH160016 Przyłęk nad Białą Głuchołaską.

W trakcie prac nad planem ochrony zidentyfikowano w rezerwacie istniejące zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wymagające podjęcia działań ochronnych. Pierwszym z nich jest zmniejszanie powierzchni stanowiska śnieżycy wiosennej wynikające z zalegania pni martwych jesionów wyniosłych. Z zamieraniem jesionu związane jest ponadto drugie zagrożenie tj. prześwietlenie drzewostanu stwarzające zagrożenie rozprzestrzenianiem się gatunków ekspansywnych konkurujących ze śnieżycą. Trzecim zagrożeniem jest ekspansja gatunku obcego uważanego za inwazyjny – nawłoci późnej *Solidago gigantea*. Ponadto, zidentyfikowano czwarte zagrożenie związane z ekspansją na teren rezerwatu dodatkowych obcych gatunków inwazyjnych: niecierpka gruczołowatego *Impatiens glandulifera* i rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica*. Oba gatunki licznie występują nad brzegami Białej Głuchołaskiej, oddalonej od terenu rezerwatu o około 300 m. Gatunki te cechują się wysoką inwazyjnością, a w przypadku pojawienia się na terenie rezerwatu przyrody „Śnieżyca” stanowią duże zagrożenie dla stanowiska śnieżycy wiosennej. W związku z powyższym obecnie zagrożenie to uznano za potencjalne zewnętrzne jednak istnieje duże prawdopodobieństwo, że w okresie obowiązywania planu stanie się ono zagrożeniem istniejącym wewnętrznym.

Analizując powyższe zagrożenia stwierdzono, że cel ochrony rezerwatu, którym jest zachowanie licznego stanowiska śnieżycy wiosennej będzie możliwy do zrealizowania przez kilka działań ochronnych. Pierwsze z nich polega na usunięciu obumarłych jesionów w celu ochrony stanowiska śnieżycy przed uszkadzaniem przez przewracające się w jego obręb pnie. Pozyskanie pnie należy pozostawić w granicach rezerwatu lub w przypadku braku takiej możliwości w przylegającej części wydzielenia 212b, które obecnie jest powierzchnią referencyjną w ramach certyfikacji leśnej. Drugim jest odnowienie sztuczne wiązem szypułkowym *Ulmus laevis* w ramach zwiększenia zwarcia drzewostanu, a w efekcie ograniczenia rozwoju ekspansywnych gatunków rodzimych stanowiących konkurencję dla śnieżycy wiosennej. Trzecim jest zwalczanie obcego gatunku inwazyjnego – nawłoci późnej ze zbiorowisk na terenie rezerwatu. Gatunek ten silnie się rozprzestrzenia, prowadząc do zaniku rodzimych gatunków roślin i ekosystemów. Jego obecność w rezerwacie stanowi duże zagrożenie ekspansją w obręb stanowiska śnieżycy wiosennej i jego zniszczeniem. Elementem działań ochronnych jest również monitoring stanu stanowiska śnieżycy wiosennej w celu szybkiego określenia pojawiania się ewentualnych dodatkowych zagrożeń. Monitoring powinien również obejmować ewentualne pojawianie się niecierpka gruczołowatego i rdestowca ostrokończystego – obcych gatunków inwazyjnych występujących w sąsiedztwie rezerwatu i mogących rozprzestrzeniać się na jego teren, stanowiąc w takim przypadku duże zagrożenie dla stanowiska śnieżycy wiosennej i jej siedliska.

Ustanowiony niniejszym zarządzeniem plan ochrony dla rezerwatu przyrody „Śnieżyca” nie wskazuje obszarów objętych ochroną ścisłą i krajobrazową. Mając na uwadze zakres zaplanowanych działań ochronnych, cały obszar rezerwatu wskazano jako obszar ochrony czynnej. W związku z powyższym, określając działania ochronne (rodzaj, zakres, lokalizację), w zarządzeniu odniesiono się jedynie do podania ich w odniesieniu do obszarów ochrony czynnej. W planie nie wyznaczono również obszarów i miejsc dopuszczających prowadzenie polowań oraz obszarów i miejsc, w których dopuszcza się wprowadzanie psów (art. 15 ust. 1 pkt 4 i pkt 16 ustawy). Ze względu na brak cieków i zbiorników wodnych, nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnionych dla celów amatorskiego połowu ryb i rybactwa oraz połowu ryb i innych organizmów wodnych (art. 20 ust. 3 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 pkt 14 ustawy). Niniejszy akt prawa miejscowego nie wskazuje miejsc, w których może być prowadzona działalność wytwórcza, handlowa i rolnicza (art. 20 ust. 3 pkt 6 oraz art. 15 ust. 1 pkt 11 ustawy). Nie określa się również miejsc i obszarów udostępnionych do celów naukowych (art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy), pozostawiając możliwość zwolnienia z obowiązujących w rezerwacie zakazów, uzasadnionego prowadzeniem badań naukowych, do rozpatrzenia przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody. Uzyskanie indywidualnej zgody na prowadzenie ww. czynności gwarantuje z jednej strony nadzór nad ich rodzajem i metodyką, zabezpieczając z drugiej strony rezerwat przed ewentualnym negatywnym oddziaływaniem realizowanych prac badawczych.

W planie ochrony nie wskazuje się również szlaków turystycznych i tras narciarskich. Jest to zgodne ze stanowiskiem Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (pismo nr DOP-OC.600.256.2013.HS.3 z 24.10.2013 r.), w którym wskazano, iż udostępnianie szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych nie powinno mieć miejsca w planie ochrony, lecz odbywać się na podstawie zapisów art. 15 ust. 1 pkt 15 oraz ust. 5 ustawy. Równocześnie w planie ochrony nie wskazuje się obszarów i miejsc udostępnianych dla celów naukowych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, amatorskiego połowu ryb i rybactwa (art. 20 ust. 3 pkt 5 ustawy) co wynika z położenia rezerwatu z dala od dróg i szlaków turystycznych oraz poza rzekami i zbiornikami wodnymi. W przypadku konieczności prowadzenia badań naukowych rezerwat planuje się udostępniać na podstawie przepisu art. 15 ust. 5 ustawy.

W treści niniejszego aktu odstąpiono od wskazania ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nysa oraz planów zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego, dotyczących eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych. W wyniku prac nad dokumentem zidentyfikowano bowiem jedynie takie zagrożenia, dla ograniczenia których zastosowanie będą miały wprost ustalenia niniejszego aktu prawa miejscowego. Nadto, ze względu na położenie rezerwatu poza wodami morskimi oraz poza wyłącznymi strefami ekonomicznymi, niniejszy dokument nie zawiera ustaleń do planów zagospodarowania przestrzennego ww. obszarów.

Zapewniając możliwość udziału społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym   
w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), mając na uwadze § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794), w procesie przygotowania niniejszego zarządzenia, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu poinformował: o przystąpieniu do sporządzenia (opracowania) projektu planu ochrony i o jej przedmiocie; możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z wynikami prac na potrzeby sporządzenia projektu planu i z projektem niniejszego zarządzenia; o miejscu i terminie, w którym jest ona wyłożona do wglądu; o miejscu, sposobie i terminie wnoszenia uwag i wniosków do powyższego projektu; o organie właściwym do ich rozpatrzenia; o sposobie, w jakim nastąpi ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag.

Zawiadomienie ogłoszono w sposób zwyczajowo przyjęty w siedzibie organu właściwego w sprawie (wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie RDOŚ w Opolu w dniach od ……….. 2021 r. do ……. 2021 r.), umieszczono na stronie BIP RDOŚ w Opolu (w dniu ……… 2021 r.), opublikowano w formie obwieszczenia w prasie o zasięgu regionalnym, tj. w ……………. w dniu ……… 2020 r. oraz przesłano do właściwych miejscowo organów samorządu terytorialnego (Burmistrz Gminy Nysa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Nysie, Starosta Nyski i Marszałek Województwa Opolskiego) i jednostek zarządzających lasami Skarbu Państwa (PGL LP Nadleśnictwo Prudnik oraz RDLP w Katowicach). Ze względu na brak w granicach rezerwatu cieków, zawiadomienia nie wystosowano do podmiotów wykonujących prawa właścicielskie w stosunku do wód publicznych stanowiących własność Skarbu Państwa i organów administracji morskiej. Nie poinformowano również, odrębnym pismem, organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną przyrody, gdyż teren rezerwatu nigdy nie pozostawał w kręgu zainteresowań żadnej z nich. Nie wyklucza to jednak możliwości wnoszenia przez organizacje pozarządowe uwag i wniosków do powyższego projektu w ramach postępowania prowadzonego w trybie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Projekt ujęto również w publicznie dostępnym wykazie danych prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (ekoportal).

W trakcie konsultacji społecznych wpłynęły/nie wpłynęły uwagi/wnioski.

Projekt niniejszego zarządzenia został zaopiniowany przez Radę Miejską w Nysie na posiedzeniu w dniu …………. 2021 r. (uchwała nr ……………………..). Projekt był również (zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy) przedmiotem obrad Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Opolu, która na posiedzeniu w dniu ………… 2021 r. zaopiniowała ten dokument.

Projekt niniejszego aktu prawa miejscowego został uzgodniony z Wojewodą Opolskim w dniu … pismem znak:….

Realizacja działań ochronnych określonych w niniejszym zarządzeniu finansowana będzie ze środków budżetu państwa w części, której dysponentem jest sprawujący nadzór nad rezerwatem. Nie wyklucza to możliwości wykorzystania innych źródeł finansowania oraz możliwości realizowania działań ochronnych przez inne podmioty, za wiedzą i pod nadzorem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, ze środków finansowych tych podmiotów. Szacuje się, że koszt realizacji działań ochronnych zawartych w niniejszym planie, w okresie jego obowiązywania, wyniesie ok. 200 tysięcy złotych.