Mosina, zgodnie z datą w podpisie

**OŚ.6220.1.3.2023.IB**

**Decyzja**

**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2, art. 72 ust. 1 pkt 6, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, z póź. zm.), § 3 ust. 1 pkt. 74 i 75 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz art. 10 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku AQUANET S.A., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Renowskiego pracownika firmy Multiconsult Polska Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00 – 203 Warszawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, polegającego na ,,**Wykonanie (tymczasowych) urządzeń i instalacji technicznych oraz wykonanie badań geologicznych i geochemicznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla potrzeb przeprowadzenia programu pilotażowego deszczowania wody powierzchniowej na terenach leśnych ujęcia wody Mosina – Krajkowo, w gminach: Mosina i Puszczykowo**”, biorąc pod uwagę opinie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu:

1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko,
2. określam następujące wymagania i warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia:
3. Studnię drenażu pionowego PWP\_1 eksploatować w trybie zmiennym, okresowym lub ciągłym, w zależności od zapotrzebowania na wodę do deszczowania, nie przekraczając maksymalnego godzinowego poboru wody na poziomie   
   Qhmax = 90 m3/h, w ramach zatwierdzonych dla ujęcia zasobów eksploatacyjnych   
   w ilości Qe = 178 000 m3/dobę przy depresji s = 2,0 – 9,0 m.
4. Odpady powstające na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych gromadzić selektywnie w obrębie wydzielonego placu budowy, na wyznaczonym   
   do tego celu terenie, w oznakowanych, szczelnych workach   
   i kontenerach/pojemnikach.
5. Miejsca przeznaczone do gromadzenia odpadów zabezpieczyć geomembraną separacyjną.
6. Plac budowy wyposażyć w sorbenty.
7. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów.
8. Miejsca składowania materiałów budowlanych, pryzm ziemi i postoju ciężkiego sprzętu oraz tymczasowe drogi przejazdu ciężkiego sprzętu wyznaczyć poza obrysem rzutu koron drzew.
9. Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki wykonywać w sposób jak najmniej szkodzący drzewom i krzewom,   
   w szczególności:

* pnie drzew narażonych na uszkodzenia na czas budowy właściwie zabezpieczyć uwzględniając konieczność zapewnienia dostępu do schronień oraz w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
* nie obsypywać ziemią pni drzew powyżej wysokości 0,2 m i krzewów powyżej wysokości 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu,
* podczas prac ziemnych zabezpieczyć systemy korzeniowe przed przesychaniem i przemarzaniem,
* nie niszczyć korzeni odpowiedzialnych za statykę drzewa.

1. Całość prac prowadzić pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór przyrodniczy odpowiedzialny jest za podjęcie odpowiednich działań ochronnych w przypadku stwierdzenia występowania chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, w tym porostów.
2. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 18 maja 2023 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Wykonaniu (tymczasowych) urządzeń i instalacji technicznych oraz wykonanie badań geologicznych i geochemicznych wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla potrzeb przeprowadzenia programu pilotażowego deszczowania wody powierzchniowej na terenach leśnych ujęcia wody Mosina – Krajkowo, w gminach: Mosina i Puszczykowo”.

Burmistrz Gminy Mosina pismem z dnia 7 czerwca 2023 r. wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez przedłożenie poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej, wypisów z rejestru gruntów lub inny dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, wypisów i wyrów z miejscowego planu zagospodarowania dla działki nr ewid. 1136 obręb Niwka oraz przedstawienie informacji o możliwym wystąpieniu oddziaływania skumulowanego z innymi przedsięwzięciami tego typu. W dniu 7 lipca 2023 r. wnioskodawca przedłożył niekompletne uzupełnienie. Burmistrz Gminy Mosina pismem z dnia 20 lipca 2023 r. ponownie wezwał Inwestora o przedłożenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów oraz wskazanie na załączniku graficznym, na podkładzie z mapy ewidencyjnej zakresu wystąpienia leja depresyjnego. Pismem z dnia 27 lipca 2023 r. wnioskodawca przedłożył wymagane dokumenty.

Zawiadomieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. Burmistrz Gminy poinformował o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz że zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Burmistrza Miasta Puszczykowo z prośbą o wyrażenie opinii w zakresie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 75 ust 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane to przedsięwzięcie.

Pismem z dnia 18 sierpnia 2023 r. znak: NS.9011.5.279.2023.DK Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu odstąpił od zajęcia stanowiska w przedmiotowej sprawie z uwagi na brak podstaw prawnych do wydania opinii.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu opinią z dnia 28 sierpnia 2023 r. znak PO.ZZŚ.4.4901.419.2023.JNG.1 nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem z dnia 4 września 2023 r. znak IZ.6220.1.2023.JA Burmistrz Miasta Puszczykowa zaopiniował pozytywnie ww. przedsięwzięcie. Poinformował, iż działka 1136 obręb Niwka, na której planowane jest przedsięwzięcie, zlokalizowana jest na terenie ochrony bezpośredniej ujęcia wody w rejonie Mosina – Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, ustanowionej Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 22 września 2023 r. znak WOO-IV.4220.697.2023.AK.3 wezwał do włożenia wyjaśnień. Pełnomocnik Inwestora pismem z dnia 30 października 2023 r. przekazał wymagane informacje.

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2023 r. znak: WOO-IV.4220.1031.2023.AK.4 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia warunków i wymagań.

Zawiadomieniem z dnia 7 grudnia 2023 r. Burmistrz Gminy Mosina poinformował strony postępowania o wydanych przez organy opiniujące opiniach oraz o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania.

Burmistrz Gminy Mosina zakwalifikował planowane przedsięwzięcie do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 74 i 75 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U.   
z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Biorąc pod uwagę kryteria wymienione w art. 63 ust. 1 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn zm.), dalej ustawy ooś, przeanalizowano: rodzaj, skalę i cechy przedsięwzięcia, wielkość zajmowanego terenu, zakres robót związanych z jego realizacją, prawdopodobieństwo, czas trwania, zasięg oddziaływania, możliwości ograniczenia oddziaływania oraz odwracalność oddziaływania, powiązania z innymi przedsięwzięciami, a także wykorzystanie zasobów naturalnych, różnorodność biologiczną, emisję   
i uciążliwości związane z eksploatacją przedsięwzięcia, gęstość zaludnienia wokół przedsięwzięcia oraz usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska m.in. względem obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów   
i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000, a także wpływ na krajobraz.

Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a, a także pkt 3 lit. a, c, d oraz e ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że całość terenu objętego badaniami stanowi obszar leśny z wydzielonym w jego centralnej części terenem przeznaczonym dla istniejących studni tworzących ujęcie. Od północy przedmiotowy teren opływa Kanał Mosiński, który będzie stanowił źródło zasilania w wodę dla planowanego przedsięwzięcia. Analiza przedłożonych w sprawie materiałów wykazała, że w ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano wykonanie tymczasowego urządzenia wodnego dla potrzeb realizacji ujęcia drenażu pionowego wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego oraz jej deszczowania. Przedmiotowe urządzenie wodne będzie się składać z: otworu hydrogeologicznego PWP\_1, szczelnej obudowy z kręgów betonowych, 3 pomp głębinowych oraz infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu tłocznego do dwóch kwater deszczowania wody. Woda pobierana z drenażu pionowego (ujmującego warstwę gruntową) będzie w zdecydowanej większości pochodziła z infiltracji brzegowej wód powierzchniowych z Kanału Mosińskiego. Na podstawie informacji przedstawionych w k.i.p. ustalono,   
że pilotażowy system deszczowania wód powierzchniowych (infiltracyjnych) na terenach leśnych w granicach czynnego ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo będzie przeprowadzony na dwóch kwaterach, każda o powierzchni 0,25 ha, zlokalizowanych na terenach leśnych strefy ochrony bezpośredniej, na odcinku bariery tarasowej TNZ-A1. Woda do deszczowania będzie pobierana za pomocą pompowni zlokalizowanej na działce ewid.   
nr 1136, obręb Niwka, gmina Puszczykowo. Woda z ww. pompowni za pomocą 3 pomp głębinowych będzie następnie przesyłana rurociągiem tłocznym na odległość ok. 800 m do kwater deszczowania. Zgodnie z treścią k.i.p. celem realizacji przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez sztuczne wzbogacanie zasobów wód podziemnych. Zgodnie z założeniami wnioskodawcy proces deszczowania zapewni dodatkową sztuczną infiltrację wody do poziomu wodonośnego, czego efektem będzie wzbogacenie zasobów wodnych ujęcia. Sprawdzenie możliwości i skuteczności sztucznego deszczowania wodą infiltracyjną z Kanału Mosińskiego będzie przeprowadzone na etapie testów. Zasadniczy okres deszczowania będzie obejmował ok. 1 roku i zostanie zakończony sprawozdaniem oraz opinią przyrodniczą o jego wpływie na ekosystem leśny. Po wybudowaniu systemu pilotażowego oraz przeprowadzeniu testów, będzie można określić możliwości i zasadność deszczowania wód powierzchniowych na terenach leśnych ujęcia wraz z ustaleniem zasięgu nawadniania. Rozpatrywane wykonanie urządzeń i instalacji technicznych dla potrzeb realizacji ujęcia drenażu pionowego wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego oraz jej deszczowania będzie zatem działaniem tymczasowym.

Ujęcie Mosina-Krajkowo, składające się z dwóch barier studziennych – tarasowej   
i brzegowej, jest jednym z ujęć zaopatrujących aglomerację poznańską w wodę. Ustalone dla tego ujęcia zasoby eksploatacyjne w kategorii B, zgodnie z decyzją Prezesa Centralnego Urzędu Górniczego z dnia 29.12.1977 r., znak: KDH/013/4195/M/77, wynoszą   
Qe = 178 000 m3/dobę, przy depresji regionalnej s = 2,0 – 9,0 m. Ujęcie składa się   
z: 96 studni głębinowych (56 studni ujęcia tarasowego, 29 studni ujęcia brzegowego   
i 11 studni ujęcia infiltracyjnego), jednej studni promienistej z 8 drenami rozmieszczonymi   
5 m pod dnem koryta Kanału Mosińskiego oraz trzech stawów infiltracyjnych i stawu Bobrowego, zasilanych wodą powierzchniową. W oparciu o informacje zawarte w k.i.p.   
i w uzupełnieniu k.i.p. ustalono, że otwór hydrogeologiczny, o którym wyżej mowa, zostanie odwiercony na głębokość ok. 17 m p.p.t., na podstawie projektu robót geologicznych zatwierdzonego decyzją Marszałka Województwa Wielkopolskiego z 12.10.2022.r., znak: DSK-I-OG.7430.24.2022. Wiercenie odbędzie się metodą udarową, z wykorzystaniem łyżki wiertniczej i świdra udarowego, bez użycia płuczki wiertniczej. Zgodnie z treścią k.i.p. planowany otwór hydrogeologiczny PWP\_1 zostanie wykonany w odległości ok. 10 m od koryta Kanału Mosińskiego i w odległości ok. 100 m od studni 1E, wchodzącej w zakres ujęcia Mosina-Krajkowo. Ze zgromadzonych danych archiwalnych wynika, że w rejonie,   
w którym zaplanowano wykonanie otworu, warstwa wodonośna występuje płytko, na głębokości ok. 1 – 2 m p.p.t., co ma związek z bliskością Kanału Mosińskiego stanowiącego lokalną bazę drenażu. Warstwa ta nie jest eksploatowana, jednak pozostaje ona w kontakcie hydraulicznym z warstwą występującą głębiej, poniżej warstwy glin, a co za tym idzie obie ww. warstwy stanowią jeden eksploatowany poziom wodonośny. Zwierciadło pierwszej warstwy wodonośnej (nadglinowej) ma charakter swobodny, a warstwy podglinowej charakter napięty.

Jak już wyżej wskazano, sprawdzanie możliwości i skuteczności sztucznego deszczowania wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego będzie prowadzone przez okres ok. 1 roku na terenach leśnych ujęcia wody Mosina-Krajkowo, wybranych na podstawie wykonanych badań hydrologicznych. Program pilotażowy deszczowania będzie realizowany na dwóch kwaterach, zlokalizowanych na terenach leśnych strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Każda kwatera o powierzchni 0,25 ha będzie składała się   
z rozłożonych na ściółce leśnej przewodów deszczujących i rurociągów dosyłowych PE, przystosowanych do ciśnienia 10 bar i będzie zorganizowana w formie 4 identycznych segmentów, w każdym segmencie po 10 przewodów bezpośredniego deszczowania PE DN 32 mm, przypiętych szpilkami do podłoża leśnego. W dwóch kwaterach będzie łącznie   
80 przewodów PE o wydajności pojedynczego przewodu 325 l/h = 5,42 l/min przy ciśnieniu 2 bary. Kwatery będą zasilane z pompowni wody powierzchniowej poprzez system rurociągów dosyłowych DN 225, 160 i 125 mm oraz rozprowadzających DN 110 mm. Każdy segment będzie posiadał swój wodomierz i kulowe zawory odcinające na przewodach dosyłowych, rozprowadzających i przewodach bezpośredniego deszczowania. Zakłada się, że przy wydajności systemu 5,2 m3/h, symulującego opad w wysokości 25 mm/dobę, będzie pracować łącznie 16 przewodów, natomiast pozostałe będą zamknięte. Przewidziano,   
że woda z ww. pompowni będzie przesyłana rurociągiem tłocznym PE DN 225 mm, przystosowanym do ciśnienia 10 bar, na odległość ok. 800 m do kwater deszczowania. Trasa rurociągu będzie prowadzić przez teren ujęcia wody, z przejściem przez drogę gruntową – ul. Targową w Mosinie.

Na podstawie informacji przedstawionych w przedłożonych dokumentach ustalono, że etap eksploatacji studni drenażu pionowego PWP\_1 będzie się wiązał z wpływem na lokalne środowisko hydrogeologiczne i hydrologiczne. Według założeń podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia docelowa przyjęta na obecnym etapie wydajność eksploatacyjna planowanego otworu hydrogeologicznego (odpowiadająca maksymalnemu poborowi godzinowemu) wyniesie Qe/Qhmax = 90 m3/h. Projektowana studnia PWP\_1 będzie pracowała w trybie zmiennym, okresowym lub ciągłym,   
w zależności od zapotrzebowania na wodę do deszczowania. W otworze zostaną zamontowane 3 pompy głębinowe, z których każda będzie pracowała samodzielnie,   
w zależności od zadanej intensywności deszczowania i regulacji przepływu w kwaterach deszczowania, w zakresie od 5,2 m3/h do 52 m3/h. W skrajnym przypadku założono,   
że wszystkie pompy będą pracowały jednocześnie z łączną maksymalną wydajnością   
Qhmax = 90 m3h. Z wykonanych na potrzeby projektu obliczeń wynika, że praca studni   
z ww. wydajnością spowoduje wytworzenie leja depresji o promieniu R = 324 m. Z uwagi na fakt, że powyższe ustalenia i założenia wnioskodawcy w zakresie zapotrzebowania na wodę i eksploatacji ujęcia stanowiły podstawę do analizy w aspekcie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na lokalne zasoby wód podziemnych, znalazły one swoje odzwierciedlenie w warunkach decyzji, jako gwarant eksploatacji ujęcia w sposób bezpieczny dla lokalnych zasobów wód podziemnych, szczególnie w aspekcie ilościowym.

Wnioskodawca na podstawie posiadanych aktualnie danych zakłada,   
że współdziałanie planowanej studni z pozostałymi studniami rozpatrywanego ujęcia będzie zachodziło na niewielkim, nieistotnym z perspektywy ich funkcjonowania poziomie, co wynika z niewielkiej depresji w studniach istniejących. Jak już wcześniej podano, najbliższa studnia, współtworząca ujęcie Mosina-Krajkowo (studnia 1E), znajduje się   
w znacznej odległości (ok. 100 m) od miejsca realizacji rozpatrywanego przedsięwzięcia. W oparciu o informacje przedstawione w k.i.p. w zakresie dotyczącym wpływu planowanego przedsięwzięcia na ujęcia należące do innych użytkowników ustalono,   
że najbliższe czynne ujęcie wód podziemnych jest zlokalizowane w odległości kilku km   
w kierunku północno-wschodnim od planowanej studni PWP\_1 i stanowi ujęcie wód podziemnych eksploatowane przez szpital w Puszczykowie. Powyższe oznacza,   
że w zasięgu leja depresji wyznaczonego obliczeniowo dla poboru Qhmax =90 m3/h, będącego odzwierciedleniem sytuacji najbardziej niekorzystnej, jaka może wystąpić, nie znajdują się inne, czynne studnie eksploatujące ten sam poziom wodonośny, stanowiące własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych. Biorąc pod uwagę przewidywaną maksymalną wydajność chwilową planowanej studni na poziomie 90 m3/h i jej planowaną lokalizację względem innych ujęć, na które mogłaby oddziaływać, w oparciu o informacje zawarte w k.i.p. nie przewiduje się ryzyka wystąpienia wzajemnego oddziaływania studni planowanej z innymi studniami stanowiącymi własność innych podmiotów i właścicieli prywatnych, ani też znacząco negatywnego wpływu poboru wody z analizowanej studni na lokalne zasoby wód podziemnych.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę i lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia,   
w odniesieniu do zapisów art. 63 ust 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy ooś, nie przewiduje się powiązań, ani kumulowania oddziaływań planowanej inwestycji z innymi przedsięwzięciami. Na podstawie przedstawionych w dokumentacji założeń ustalono,   
że planowane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie funkcjonującego ujęcia wody i na jego potrzeby.

Ze względu na skalę, rodzaj i charakter przedsięwzięcia, po zapoznaniu się ze zgromadzoną dokumentacją stwierdzono, że nie będzie ono negatywnie wpływać na lokalne warunki gruntowo-wodne. Odwiercony otwór hydrogeologiczny po uzbrojeniu   
w pompy głębinowe zostanie zabezpieczony w sposób uniemożliwiający migrację wraz   
z wodami opadowymi zanieczyszczeń z powierzchni ziemi do jego wnętrza poprzez wyposażenie w szczelną obudowę. Analiza przedłożonych materiałów wykazała, że teren przedsięwzięcia (a także całego ujęcia) z uwagi na uwarunkowania hydrogeologiczne jest wrażliwy na zanieczyszczenia antropogeniczne. Na rozpatrywanym obszarze występują zróżnicowane kontakty doliny kopalnej oraz pradoliny warszawsko-berlińskiej, co   
w połączeniu ze znaczącym udziałem zasilania z wód powierzchniowych z Warty i Kanału Mosińskiego stwarza skomplikowany układ warunków hydrogeochemicznych   
w eksploatacji ujęcia. W związku z powyższym, w celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniem wnioskodawca zastosuje i wdroży rozwiązania techniczne i technologiczne, które to bezpieczeństwo zapewnią. Odpady powstające na etapie prowadzenia prac budowlano-montażowych będą gromadzone selektywnie w obrębie wydzielonego placu budowy, na wyznaczonym do tego celu terenie, w oznakowanych, szczelnych workach i kontenerach/pojemnikach. Zgodnie z zapisami zawartymi w k.i.p. teren przeznaczony pod okresowe gromadzenie odpadów zostanie zabezpieczony geomembraną separacyjną, stanowiącą dodatkową barierę fizyczną uniemożliwiającą przedostawanie się potencjalnych zanieczyszczeń do gruntu. Kolejnym rozwiązaniem ukierunkowanym na zminimalizowanie ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie wyposażenie placu budowy w sorbenty, które będą wykorzystywane w sytuacjach awaryjnych w celu ograniczenia przenikania zanieczyszczeń do gruntu. Powyższe rozwiązania zostały ujęte jako warunki   
w niniejszej decyzji. Zgodnie z informacjami zawartymi w k.i.p. teren placu budowy zostanie wyposażony z przenośne kabiny sanitarne objęte serwisem podmiotów świadczących usługi w zakresie kompleksowej obsług ww. urządzeń. Z k.i.p. również wynika, że place budowy i bazy materiałowo-sprzętowe zostaną zlokalizowane na terenach już utwardzonych. Prace wiertnicze będą wykonywane pod nadzorem osoby w tym zakresie uprawnionej, ze szczególną ostrożnością ukierunkowaną na jak największe zminimalizowanie zagrożeń dla środowiska gruntowo-wodnego. Uwzględniając powyższe można stwierdzić, że w wyniku ww. działań zagrożenie związane z etapem realizacji przedsięwzięcia zostanie ograniczone do minimum. Zgodnie z informacjami zawartymi   
w k.i.p. eksploatacja studni PWP\_1 z zakładaną wydajnością nie wpłynie znacząco negatywnie na ustalony w rozpatrywanym rejonie w wyniku wieloletniej eksploatacji ujęcia bilans wód podziemnych. Eksploatacja ujęcia w sposób przedstawiony w przedłożonych materiałach nie spowoduje również naruszenia interesów osób trzecich. Analiza danych   
i informacji zawartych w k.i.p. wykazała, że pobór wody z planowanej studni   
z uwzględnieniem warunków, które będą go określały, nie wywoła znaczących negatywnych skutków na powierzchni terenu i nie będzie miał znaczącego negatywnego wpływu na lokalne zasoby wód podziemnych, ponieważ będzie się odbywał w granicach wyznaczonych przez wydaną dla ujęcia w przeszłości decyzję ustalającą i zatwierdzającą zasoby eksploatacyjne oraz pozwolenie wodnoprawne.

W odniesieniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. a, b, c, d, f, h, i, j ustawy ooś ustalono,   
że planowane przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych. W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że rozpatrywane przedsięwzięcie zostanie zrealizowane na terenie ujęcia zaopatrującego w wodę aglomerację poznańską, dla którego rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz. Woj. Wielk. Z 2012 r., poz. 355) została wyznaczona strefa ochronna (teren ochrony bezpośredniej i pośredniej). Dwie spośród działek przeznaczonych pod realizację przedsięwzięcia, tj. działka nr ewid. 1136 obręb Niwka gmina Puszczykowo (teren, na którym zostanie wykonany otwór hydrogeologiczny PWP\_1 oraz część rurociągu) i działka nr ewid. 931/5 obręb Mosina gmina Mosina (teren, na którym zostaną zlokalizowane kwatery deszczowania) znajdują się w granicach terenu ochrony bezpośredniej ww. ujęcia. W związku z tym faktem, w odniesieniu do art. 127 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478), zgodnie   
z którym na terenie ochrony bezpośredniej zakazuje się użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody, przeprowadzono postępowanie wyjaśniające, zmierzające do ustalenia czy realizacja planowanego przedsięwzięcia w przedstawionym w k.i.p. kształcie nie będzie naruszała tego przepisu i tym samym w ogóle możliwa. Wnioskodawca przedstawił argumenty, które potwierdzają możliwość realizacji przedsięwzięcia na terenie strefy ochrony bezpośredniej ujęcia.   
Z przedłożonych wyjaśnień wynika, że planowany rurociąg będzie stanowił element infrastruktury technicznej służącej do eksploatacji i transportu wody z ujęcia, a zatem będzie częścią ujęcia. Wnioskodawca zwrócił również uwagę na cel przedmiotowego przedsięwzięcia, ukierunkowany na wzbogacenie zasobów wód podziemnych w wyniku deszczowania wydzielonych kwater. Oznacza to, że rozpatrywany grunt (położony na terenie ochrony bezpośredniej) będzie wykorzystywany dla potrzeb ujęcia i dla celów związanych z jego eksploatacją.

Ponadto, przedsięwzięcie nie będzie zlokalizowane na obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Nie będzie także zlokalizowane na obszarach wybrzeży i środowiska morskiego, obszarach górskich leśnych, a także na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. Nie przewiduje się ponadto przekroczenia standardów jakości środowiska na przedmiotowym obszarze w związku   
z realizacją przedsięwzięcia. Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ooś, na podstawie treści k.i.p. ustalono, że etap eksploatacji studni nie będzie się wiązał   
z wytwarzaniem odpadów. Podczas wykonywania wiercenia otworu hydrogeologicznego powstanie urobek, który będzie magazynowany w obrębie działki, na której zostanie przeprowadzone wiercenie. Wszystkie odpady wytworzone na etapie realizacji przedsięwzięcia będą okresowo gromadzone selektywnie w szczelnych workach, pojemnikach i kontenerach, po zakończeniu robót zostaną przekazane podmiotom uprawnionym do gospodarowania odpadami celem odzysku lub unieszkodliwienia.

Biorąc pod uwagę rodzaj i skalę planowanego przedsięwzięcia w odniesieniu do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy ooś stwierdzono, że w wyniku realizacji inwestycji nie zwiększy się poziom hałasu w środowisku, a co za tym idzie nie zostaną przekroczone akustyczne standardy jakości środowiska. Nie przewiduje się również wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza w rejonie zainwestowania.

Z uwagi na rodzaj i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, odnosząc się do zapisów art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy ooś należy stwierdzić, że przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej będzie ograniczone. Przedsięwzięcie nie zalicza się do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29.01.2016 r.   
w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U 2016 r., poz. 138). Ze względu na położenie geograficzne przedsięwzięcie nie jest zagrożone ryzykiem katastrofy naturalnej,   
w szczególności w wyniku wystąpienia trzęsień ziemi czy osuwisk. Na podstawie przedłożonych materiałów oraz ogólnodostępnych danych ustalono, że miejsce przeznaczone pod realizację przedsięwzięcia znajduje się: w całości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat, całości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat i w całości na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, tj. na obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat. Z uwagi na charakter i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wpływu na zmiany klimatu, ani wpływu postępujących zmian klimatu na to przedsięwzięcie. Biorąc pod uwagę cel przedsięwzięcia i korzyści, jakie będą płynęły z jego realizacji można uznać, że będzie to działanie raczej zapobiegające postępującym zmianom klimatu.

Uwzględniając kryteria, o których mowa w art. 63 ust.1 pkt 1 lit. c ustawy ooś należy stwierdzić, iż eksploatacja przedsięwzięcia będzie się wiązała z wykorzystaniem zasobów naturalnych w postaci wód infiltracyjnych z Kanału Mosińskiego. W wyniku realizacji   
i eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie dochodzić do znaczącego negatywnego wpływu na bioróżnorodność.

Odnosząc się do 63 ust.1 pkt 2 lit. e ustawy ooś, na podstawie przedstawionych materiałów stwierdzono, że teren przeznaczony pod przedsięwzięcie zlokalizowany jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r. poz. 1336, z późn. zm.). Najbliżej położonymi obszarami Natura 2000 są: specjalny obszar ochrony siedlisk Rogalińska Dolina Warty PLH300012 i obszar specjalnej ochrony ptaków Ostoja Rogalińska PLB300017, oddalone o 70 m od miejsca realizacji przedsięwzięcia. Ponadto przedsięwzięcie położone jest w ponadregionalnym korytarzu ekologicznym KPnC-22A Dolina Warty i w odległości 10 m od otuliny Wielkopolskiego Parku Narodowego. Analiza dokumentacji wykazała, że przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na gruntach leśnych z dominującymi gatunkami: sosną zwyczajną i brzozą brodawkowatą. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki drzew.   
W celu ochrony istniejącej szaty roślinnej i krajobrazu nałożono w niniejszej decyzji warunek, aby w związku z realizacją przedsięwzięcia nie prowadzić wycinki drzew i krzewów. Wycinki nie należy prowadzić niezależnie od tego czy na jej przeprowadzenie jest wymagane zezwolenie, czy nie. W celu ochrony drzew nieprzeznaczonych do wycinki nałożono szereg warunków ukierunkowanych na ich zabezpieczenie przed mechanicznymi uszkodzeniami   
i naruszeniem statyki. Dodatkowo nałożono warunek chroniący florę, faunę i biotę grzybów występujących na drzewach polegający na takim zabezpieczaniu pni drzew, które zapewni zachowanie występujących w ich obrębie gatunków zwierząt, roślin i grzybów. Optymalnym sposobem zabezpieczenia pni jest wygrodzenie drzew trwałym ogrodzeniem,   
np. metalowymi panelami ogrodzeniowymi. Taki sposób grodzenia odpowiednio zapewnienia dostęp do schronień zwierząt oraz chroni w sposób niepowodujący zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia występujących tam gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt i grzybów, w tym porostów. Z k.i.p. wynika, że obserwacje terenowe przeprowadzono w styczniu 2022 r. Nie stwierdzono obecności gniazd ptaków. Odnotowano jedynie kilka pospolitych gatunków roślin naczyniowych oraz obecność mchów z, jak wskazano w k.i.p., rodziny czterozębowców, jednak błędna nazwa łacińska nie pozwala jednoznacznie wskazać, o jaką rangę systematyczną tej grupy mchów chodzi. W związku z porą roku, podczas której przeprowadzono obserwacje, nie można wykluczyć obecności chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków roślin, w tym mchów, zwierząt lub grzybów, w tym porostów. W celu minimalizacji oddziaływania na poszczególne występujące grupy organizmów w decyzji nałożono warunek prowadzenia prac pod nadzorem przyrodniczym.   
W przypadku stwierdzenia występowania chronionych, rzadkich lub zagrożonych wyginięciem gatunków nadzór przyrodniczy powinien podjąć odpowiednie działania ochronne, np. zaplanowanie harmonogramu prac, transplantacje osobników, widoczne oznakowanie w terenie stanowiska, aby uniknąć jego przypadkowego zniszczenia. Mając na względzie lokalizację planowanego przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruncie ornym, brak wycinki drzew i krzewów oraz realizację przedsięwzięcia zgodnie z nałożonymi w opinii warunkami, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przyrodnicze, w tym na różnorodność biologiczną, rozumianą jako liczebność i kondycję populacji występujących gatunków, w szczególności chronionych, rzadkich lub ginących gatunków roślin, zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. Realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie także na  obszary chronione, a w szczególności na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt oraz ich siedliska, dla których ochrony zostały wyznaczone obszary Natura 2000, a także nie spowoduje pogorszenia integralności poszczególnych obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami. Ponadto przedsięwzięcie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie  wpłynie na korytarze ekologiczne i funkcję ekosystemu.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy ooś przeanalizowano zasięg, wielkość i złożoność oddziaływania, jego prawdopodobieństwo, czas trwania, częstotliwość i odwracalność oraz   
możliwość powiązania z innymi przedsięwzięciami i ustalono, że realizacja planowanego przedsięwzięcia nie pociągnie za sobą zagrożeń dla środowiska. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie transgranicznie oddziaływać na środowisko.

Z uwagi na charakter i stopień złożoności oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz brak znacząco negatywnego wpływu na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt, ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Pouczenie

Zgodnie z art. 127, art. 127a i art. 129 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm), od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Ponadto, decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Z up. Burmistrza

Adam Ejchorst

Z-ca Burmistrza Gminy Mosina

(podpisano elektronicznie)

Otrzymują:

1. Mateusz Renowski – pełnomocnik;
2. Strony postępowania wg rozdzielnika;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, ul. J.H. Dąbrowskiego 79, 60-529 Poznań;
2. Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, ul. Szewska 1, 61-760 Poznań;
3. Burmistrz Miasta Puszczykowo, ul. Podleśna 4, 62 – 040 Puszczykowo.

Sprawę prowadzi: Izabela Baranowska, inspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,

tel. 61-8109564 izabela.baranowska@mosina.pl

Załącznik

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

znak: OŚ.6220.1.3.2023.IB z dnia …. stycznia 2024 r.

**Charakterystyka przedsięwzięcia**

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano wykonanie tymczasowego urządzenia wodnego dla potrzeb realizacji ujęcia drenażu pionowego wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego oraz jej deszczowania. Przedmiotowe urządzenie wodne będzie się składać z: otworu hydrogeologicznego PWP\_1, szczelnej obudowy z kręgów betonowych, 3 pomp głębinowych oraz infrastruktury przesyłowej w postaci rurociągu tłocznego do dwóch kwater deszczowania wody. Woda pobierana z drenażu pionowego (ujmującego warstwę gruntową) będzie w zdecydowanej większości pochodziła z infiltracji brzegowej wód powierzchniowych z Kanału Mosińskiego. Pilotażowy system deszczowania wód powierzchniowych (infiltracyjnych) na terenach leśnych w granicach czynnego ujęcia wód podziemnych Mosina-Krajkowo będzie przeprowadzony na dwóch kwaterach, każda o powierzchni 0,25 ha, zlokalizowanych na terenach leśnych strefy ochrony bezpośredniej, na odcinku bariery tarasowej TNZ-A1. Woda do deszczowania będzie pobierana za pomocą pompowni zlokalizowanej na działce ewid. nr 1136, obręb Niwka, gmina Puszczykowo. Woda z ww. pompowni za pomocą 3 pomp głębinowych będzie następnie przesyłana rurociągiem tłocznym na odległość ok. 800 m do kwater deszczowania. Zgodnie z treścią k.i.p. celem realizacji przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie skutkom suszy poprzez sztuczne wzbogacanie zasobów wód podziemnych. Zgodnie z założeniami wnioskodawcy proces deszczowania zapewni dodatkową sztuczną infiltrację wody do poziomu wodonośnego, czego efektem będzie wzbogacenie zasobów wodnych ujęcia. Sprawdzenie możliwości i skuteczności sztucznego deszczowania wodą infiltracyjną z Kanału Mosińskiego będzie przeprowadzone na etapie testów. Zasadniczy okres deszczowania będzie obejmował ok. 1 roku i zostanie zakończony sprawozdaniem oraz opinią przyrodniczą o jego wpływie na ekosystem leśny. Po wybudowaniu systemu pilotażowego oraz przeprowadzeniu testów, będzie można określić możliwości i zasadność deszczowania wód powierzchniowych na terenach leśnych ujęcia wraz z ustaleniem zasięgu nawadniania. Rozpatrywane wykonanie urządzeń i instalacji technicznych dla potrzeb realizacji ujęcia drenażu pionowego wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego oraz jej deszczowania będzie zatem działaniem tymczasowym.

Sprawdzanie możliwości i skuteczności sztucznego deszczowania wody powierzchniowej z Kanału Mosińskiego będzie prowadzone przez okres ok. 1 roku na terenach leśnych ujęcia wody Mosina-Krajkowo, wybranych na podstawie wykonanych badań hydrologicznych. Program pilotażowy deszczowania będzie realizowany na dwóch kwaterach, zlokalizowanych na terenach leśnych strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody Mosina-Krajkowo. Każda kwatera o powierzchni 0,25 ha będzie składała się   
z rozłożonych na ściółce leśnej przewodów deszczujących i rurociągów dosyłowych PE, przystosowanych do ciśnienia 10 bar i będzie zorganizowana w formie 4 identycznych segmentów, w każdym segmencie po 10 przewodów bezpośredniego deszczowania PE DN 32 mm, przypiętych szpilkami do podłoża leśnego. W dwóch kwaterach będzie łącznie   
80 przewodów PE o wydajności pojedynczego przewodu 325 l/h = 5,42 l/min przy ciśnieniu 2 bary. Kwatery będą zasilane z pompowni wody powierzchniowej poprzez system rurociągów dosyłowych DN 225, 160 i 125 mm oraz rozprowadzających DN 110 mm. Każdy segment będzie posiadał swój wodomierz i kulowe zawory odcinające na przewodach dosyłowych, rozprowadzających i przewodach bezpośredniego deszczowania. Zakłada się, że przy wydajności systemu 5,2 m3/h, symulującego opad w wysokości 25 mm/dobę, będzie pracować łącznie 16 przewodów, natomiast pozostałe będą zamknięte. Przewidziano,   
że woda z ww. pompowni będzie przesyłana rurociągiem tłocznym PE DN 225 mm, przystosowanym do ciśnienia 10 bar, na odległość ok. 800 m do kwater deszczowania. Trasa rurociągu będzie prowadzić przez teren ujęcia wody, z przejściem przez drogę gruntową – ul. Targową w Mosinie.