**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) / BRIEF**

# **Wstęp**

**Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie strategii działań komunikacyjnych[[1]](#footnote-1) dla 5 projektów przyrodniczych”.**

Zamówienie będzie polegać na opracowania strategii działań komunikacyjnych z elementami planu działań komunikacyjnych dla 5 projektów prowadzonych przez Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych:

* Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)
* Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)
* Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu, zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)
* Razem dla natury – ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo (OPL2)
* Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo (GMOK)

Podstawowe, aktualne informacje o projektach stanowią załącznik do OPZ

Bardziej szczegółowe informacje mogą zostać udostępnione Wykonawcy po zawarciu umowy.

Zamawiający dysponuje wstępnym, roboczym dokumentem o charakterze strategii komunikacji projektów przygotowanym przez grupę pracowników CKPŚ w 2024 r. Dokument zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy.

# **Przedmiot zamówienia**

1. **Część pierwsza – strategia**

Wykonawca opracuje strategię działań komunikacyjnych z elementami planu działań komunikacyjnych dla 5 ww. projektów.

**Treść**

Strategia powinna mieć formę dokumentu PDF oraz musi zawierać minimum:

1. Zweryfikowane i skorygowane lub uzupełnione elementy zawarte w roboczym dokumencie o charakterze strategii, o którym mowa we Wstępie do OPZ, tj.: analizę SWOT, grupy docelowe, wizje i misje, cele (główne i szczegółowe), kluczowe przekazy, narzędzia (działania – w formie haseł oraz skonkretyzowanych zadań, zawierające liczby, proponowane treści, formy i kanały przekazu etc.).
2. **Koncepcję kreatywną działań komunikacyjnych (np. styl, charakter przekazu, ew. wskazówki scenariuszowe)[[2]](#footnote-2) w formie demonstracyjnej, tj. briefu oraz próbek materiałów, tekstów, a także propozycje narzędzi oraz konkretnych działań komunikacyjnych.**
3. Wytyczne/ wskazówki do identyfikacji wizualnej / języka komunikacji wizualnej w projektach, np. w formie briefu oraz moodboardów.
4. **Koncepcję merytoryczną działań komunikacyjnych opracowaną z udziałem pracowników CKPŚ/LP, partnerów, ew. innych osób (kluczowe przekazy, dobór kluczowych treści, obszary/ dane wymagające uwypuklenia, sposoby prezentacji danych etc.).**
5. Hasła promocyjne – min. jedno dla każdego z projektów.
6. Ramowy harmonogram lub harmonogramy realizacji działań komunikacyjnych dla wszystkich projektów począwszy od roku 2025 aż do końca realizacji projektów (2028/2029 r.) z uwzględnieniem działań informacyjno-promocyjnych oraz edukacyjnych. Preferowany poziom szczegółowości – lata + miesiące.
7. Wskaźniki mierzące efekty prowadzonych działań komunikacyjnych (w tym nazwy i definicje) wraz ze wskazaniem ich wartości docelowych (np. określonych widełkami), które powinny być osiągnięte na etapie wdrażania strategii.
8. Szacunkowe koszty poszczególnych działań komunikacyjnych przewidzianych w strategii (propozycję zagospodarowania budżetu) na lata 2025-2028/2029.

**Cele**

Głównym celem działań komunikacyjnych jest upowszechnianie informacji nt. realizowanych projektów, zaangażowania Lasów Państwowych w ochronę przyrody i klimatu, a także otrzymanego dofinansowania z funduszy UE. Dodatkowymi celami komunikacji powinny być:

* tworzenie dobrego klimatu wokół projektów / dobrego odbioru projektów przez ich interesariuszy oraz opinię publiczną,
* wspieranie realizacji działań edukacyjnych zaplanowanych w projektach, np. frekwencji / korzystania z materiałów wytworzonych w ramach tych działań,
* wspieranie budowania pozytywnego wizerunku CKPŚ i Lasów Państwowych – organizacji eksperckiej i organizacji odpowiedzialnej społecznie/ działającej na rzecz ochrony przyrody.

**Założenia:**

W trakcie prac nad planem działań Wykonawca powinien uwzględnić:

* ww. roboczy dokument o charakterze strategii komunikacji projektów,
* planowany, indykatywny budżet dla działań dla działań komunikacyjnych (MRN3 – ok. 150 tys. zł netto, MRG3 – ok. 130 tys. zł netto, GMOK – ok. 100 tys. zł netto, PPOŻ2 – ok. 50 tys. zł netto, OPL2 – bez budżetu, ew. budżet dostępny w wyniku oszczędności uzyskanych podczas realizacji innych działań informacyjno-promocyjnych)[[3]](#footnote-3),
* stan zaawansowania realizacji projektów, ich charakterystykę, etapowość (np. efekty projektu PPOŻ2 będą szybciej widoczne niż np. projektu MRN3), ich komplementarność, punkty wspólne oraz różnice między nimi,
* otoczenie projektów, istniejący odbiór / świadomość nt. projektów (większość z nich to kontynuacje działań już prowadzonych przez LP), aktualną sytuację komunikacyjną LP/ odbiór LP przez opinię publiczną, media, interesariuszy LP,
* potencjał współdziałania z partnerami projektów (2 uczelnie wyższe, 1 NGO, 10 parków narodowych),
* potencjał wynikający z realizacji projektów przez ponad 300 nadleśnictw w całej Polsce,
* preferowane: wskazane informacje takie jak: rodzaj działania, jego forma, wielkość/ format, typ medium, zasięg, okres i ew. preferowaną częstotliwość działania oraz wskaźniki mierzące rezultat działania,
* fakt, iż działania kosztowe zaplanowane w strategii będą musiały zostać zlecone podmiotom zewnętrznym w ramach odrębnych zamówień publicznych, zgodnie z zasadami wynikającymi z odpowiednich przepisów prawa. W związku z czym powinny one zostać opisane zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp), w szczególności art. 99 tej ustawy, odnoszącym się do cech opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Pzp.

Strategia poświęcona ma być przede wszystkim komunikacji zewnętrznej, może jednak zawierać elementy komunikacji wewnętrznej, np. z uczestnikami projektów, partnerami.

1. **Część druga – ewaluacja i aktualizacja**

W ramach tej części usługi Wykonawca zapewni ewaluację strategii i realizowanych działań komunikacyjnych w projektach, tj. w szczególności:

1. Analizę stanu faktycznego realizacji strategii i sytuacji komunikacyjnej projektów – na bazie informacji przekazanych przez Zamawiającego oraz własnych źródeł (np. monitoringu mediów tradycyjnych, społecznościowych i internetu).
2. Organizację min. 1 spotkania podsumowującego/ roboczego – online lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego z dyskusją oraz przedstawieniem uwag. Spotkanie może potrwać do 6 h, powinien wziąć w nim udział zespół w składzie, o którym mowa w pkt III 1 OPZ oraz wybrani pracownicy Zmawiającego.
3. Aktualizację założeń strategii oraz propozycji korekt celów, przekazów, narzędzi (treści, form i kanałów), wskaźników oraz ew. innych elementów – w formie dokumentu (plik Word/ PDF).

Do prac w zakresie tej części przedmiotu zamówienia Wykonawca przystąpi **nie później niż na 60 dni kalendarzowych** przed upływem terminu realizacji części drugiej zamówienia.

# **Warunki współpracy**

1. Wykonawca zapewni zespół realizujący usługę w składzie minimum: 1 osoba pełniąca funkcję stratega/ PR-owca, która będzie jednocześnie osobą pierwszego kontaktu z Zamawiającym, 1 osoba pełniąca funkcję copywritera, 1 osobę ds. analizy i planowania mediów społecznościowych, 1 osobę pełniącą funkcję grafika/ eksperta kreatywnego. Wykonawca może zaproponować i włączyć do zespołu również inne osoby, jeśli będzie to uzasadnione realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca zapewni Zamawiającemu bezpośredni kontakt telefoniczny oraz e-mailowy ze wszystkimi osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia w godzinach 8-16:00.
3. W ciągu 3 dni roboczych po podpisaniu umowy Zamawiający zorganizuje spotkanie online z Wykonawcą w celu omówienia oczekiwań co do realizacji umowy oraz ustalenia terminarza dalszych działań.
4. W trakcie realizacji umowy, w razie potrzeby, Strony będą spotykać się na kolejnych spotkaniach online lub stacjonarnie w siedzibie Zamawiającego.
5. W ciągu 7 dni roboczych po podpisaniu umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac nad strategią, zwany dalej harmonogramem, który Zamawiający zaakceptuje lub wniesie uwagi w ciągu 3 dni roboczych. Uwagi muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę w ciągu 2 dni roboczych, a harmonogram wymaga akceptacji Zamawiającego. Na późniejszym etapie harmonogram może podlegać zmianom pod warunkiem ich zaakceptowania przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów cząstkowych określonych w harmonogramie zaakceptowanym przez Zamawiającego.
6. Strategia może powstawać etapowo, w podziale na zagadnienia dotyczące każdego z 5 projektów osobno, natomiast wymagane jest podejście holistyczne do strategii jako całości z uwagi na komplementarność części projektów oraz ich realizację przez CKPŚ w określonych ramach czasowych i programowych (FEnIKS 2021-2027).
7. Wykonawca zorganizuje w siedzibie Zamawiającego 5 spotkań roboczych z udziałem zespołu zapewnionego przez Wykonawcę do opracowania strategii oraz wybranych pracowników Zamawiającego. Zamawiający udostępni w tym celu pomieszczenie konferencyjne. Każde spotkanie może potrwać do 6 godzin i powinno mieć formę warsztatu/ dyskusji/ burzy mózgów z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy kreatywnej/ planowania/ rozwiązywania problemów. Liczba spotkań może zostać zmniejszona za zgodą Zamawiającego.
8. Poprawki do przedstawianych przez Wykonawcę elementów przedmiotu zamówienia będą zgłaszane przez Zamawiającego i nanoszone przez Wykonawcę w przeciągu 3 dni roboczych (obie Strony), chyba że Strony zgodnie ustalą inny termin, w szczególności dotyczy to poprawek do pierwszej wersji strategii, dla wprowadzenia których termin ten może być dłuższy. Przewiduje się ok. 2-3 tury poprawek, przy czym poprawki muszą być nanoszone, aż do uzyskania wersji, która może być zaakceptowana przez Zamawiającego.
9. Ostateczna wersja strategii wymaga akceptacji Zamawiającego przed odbiorem przedmiotu umowy i zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną w plikach Word, PDF lub PP, co zostanie ustalone w trybie roboczym. Ostateczna wersja strategii powinna zostać przedstawiona przez Wykonawcę na 3 dni robocze przed upływem terminu realizacji części pierwszej przedmiotu umowy. Pliki graficzne do konsultacji będą przesyłane w formacie PDF/jpg, a pliki z tekstem w formacie Word.
10. Ostateczna wersja aktualizacji strategii wymaga akceptacji Zamawiającego przed odbiorem przedmiotu umowy i zostanie przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną w plikach Word, PDF lub PP, co zostanie ustalone w trybie roboczym. Ostateczna wersja aktualizacji strategii powinna zostać przedstawiona przez Wykonawcę na 3 dni robocze przed upływem terminu realizacji części drugiej przedmiotu umowy. Pliki graficzne do konsultacji będą przesyłane w formacie PDF/jpg, a pliki z tekstem w formacie Word
11. Dodatkowo Wykonawca zapewni po 10 h konsultacji roboczych dla każdego z projektów w obszarze objętym przedmiotem zamówienia. Temat do konsultacji będzie zgłaszany Wykonawcy przez Zamawiającego w formie mailowej z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych przed terminem konsultacji.
12. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.
13. Zmawiający nie zapewnia monitoringu mediów. Monitoring mediów (tradycyjnych, społecznościowych oraz internetu) – na potrzeby opracowania strategii oraz wykonania ewaluacji – musi zostać zapewniony przez Wykonawcę i wliczony w koszty świadczenia usługi. Wyniki monitoringu muszą być dostępne również dla Zamawiającego. Narzędzia do monitoringu zostaną ustalone po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

# **Termin realizacji zamówienia**

1. Termin realizacji zamówienia (część pierwsza) wynosi: **60 dni kalendarzowych** od dnia podpisania umowy.
2. Termin realizacji zamówienia (część druga) wynosi: **2 lata** od dnia odbioru części pierwszej przedmiotu umowy przez Zamawiającego.

**Załącznik nr 1 do OPZ – opisy projektów**

1. **Lasy dla mokradeł – ochrona siedlisk hydrogenicznych na obszarach cennych przyrodniczo (GMOK)**

**Podmioty realizujące projekt**:

* Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ,
* ponad 80 nadleśnictw z 16 RDLP,
* Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł

**Okres realizacji**:  
2024-2029

**Główny cel projektu**:  
**przywrócenie funkcji lub utrzymanie stanu bagien, torfowisk i innych terenów podmokłych pozostających w zarządzie PGL LP na obszarach Natura 2000 i poza nimi** na łącznej powierzchni co najmniej 10 450 ha do 30.06.2029.  
  
Planowane działania będą ukierunkowane na ochronę siedlisk przyrodniczych oraz gatunków związanych z uwilgotnionymi (bagiennymi) obszarami zielonej infrastruktury, w szczególności wybranych siedlisk Natura 2000 tj.:  
1) bagna, torfowiska i inne obszary podmokłe (7110, 7120, 7140, 7150, 7210, 7220, 7230),  
2) użytki zielone (6410, 6430, 6440, 6510),  
3) siedliska leśne (91D0, 91E0, 91F0).

**Planowane działania obejmą 4 główne etapy**:

1) Prace przygotowawcze, m.in.:

* ocena stanu i mapowanie siedlisk zgodnie z Metodyką monitoringu siedlisk przyrodniczych wg. GIOŚ,
* wyznaczenie stref buforowych wokół wybranych obszarów siedlisk przyrodniczych,
* opracowanie wskazań do prowadzenia zadań ochronnych i sposobów gospodarowania na siedliskach hydrogenicznych,
* przygotowanie niezbędnych wytycznych, ekspertyz, w tym ekspertyz hydrologicznych, dokumentacji technicznej oraz środowiskowej,

2) Działania z zakresu ochrony czynnej siedlisk i gatunków, zmierzające do zachowania i renaturyzacji siedlisk hydrogenicznych na terenach zarządzanych przez PGL LP, tj.:

* zwalczanie gatunków ekspansywnych lub obcych, w tym inwazyjnych,
* kośne i pastwiskowe użytkowanie terenu,
* wykaszanie okrajków siedlisk torfowiskowych, usuwanie podrostów drzew i krzewów, zmniejszanie zacienienia siedliska,
* budowa, odbudowa i przebudowa urządzeń piętrzących (głównie zastawek),
* zakup i montaż diverów, stacji hydro-meteo, piezometrów.

3) Monitoring hydrologiczny wybranych działań w połączeniu z monitoringiem przyrodniczym i weryfikacją przeprowadzonych działań, w tym m.in. weryfikacja terenowa na wybranych siedliskach.

4) Działania edukacyjne oraz informacyjne na temat zagrożeń i konieczności ochrony różnorodności biologicznej bagien, torfowisk i innych terenów podmokłych oraz ich funkcji i znaczenia dla całego społeczeństwa, w tym:

* upowszechnianie wypracowanych metodyk i dobrych praktyk wśród pracowników PGL LP oraz innych zarządców i użytkowników siedlisk hydrogenicznych i ich partnerów,
* organizacja wydarzeń edukacyjno-przyrodniczych,
* przeszkolenie edukatorów leśnych z tematyki ochrony mokradeł.

**Planowane rezultaty projektu**:

* Powierzchnia obszarów Natura 2000 objętych środkami ochrony i odtworzenia: ponad 10 tys. ha
* Zielona infrastruktura objęta wsparciem do celów innych niż przystosowanie się do zmian klimatu: 450 ha
* Zasięg działań/ kampanii edukacyjno-informacyjnych: 5000 osób

**Planowana wartość projektu:**

* Całkowity koszt realizacji projektu: **117 647 058 zł**
* Kwota wydatków kwalifikowalnych: **117 647 058 zł**
* Kwota dofinansowania z UE: **100 000 000 zł**

1. **Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – kontynuacja (MRN3)**

**Podmioty realizujące projekt:**

* Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
* 151 nadleśnictw z terenu 17 Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych
* Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł

**Okres realizacji**:

2024-2028

**Cel główny projektu**:

**Wzmocnienie odporności nizinnych ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu** poprzez realizację do końca 2028 r. kompleksowych działań retencyjnych i przeciwerozyjnych ukierunkowanych na minimalizację negatywnych skutków naturalnych zjawisk/ procesów klimatycznych takich jak susze i pożary, powodzie i podtopienia, intensywne lub długotrwałe opady atmosferyczne, ekstremalne przepływy wód w korytach, spływy powierzchniowe, niszczące działanie wód wezbraniowych.

**Cele szczegółowe**:

* Rozwój systemów małej retencji poprzez wykonanie obiektów i kompleksowych zadań gromadzących wodę do końca 2028 r.
* Rozwój systemów związanych z przeciwdziałaniem zbyt intensywnym spływom powodującym nadmierną erozję wodną na terenach nizinnych poprzez wykonanie obiektów do końca 2028 r.
* Wzrost wiedzy nt. wpływu małej retencji wodnej na środowisko poprzez opracowanie metodologii oceny wpływu na podstawie monitoringu środowiska wybranych zadań do 2028 r.
* Zwiększenie efektywności działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez opracowanie dobrych praktyk realizacji działań retencyjnych do końca roku 2028.
* Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez realizację wydarzeń edukacyjnych dla min. 800 uczestników do końca 2028 r.

**Planowane działania**:

W ramach projektu będą realizowane inwestycje, łączące przyjazne środowisku metody techniczne i biotechniczne, obejmujące m.in.:

* budowę, rozbudowę, przebudowę, odbudowę zbiorników małej retencji oraz zbiorników suchych;
* budowę, rozbudowę, przebudowę, odbudowę małych urządzeń piętrzących oraz gromadzących wodę w szczególności zastawek, progów, przetamowań koryt, przepustów z piętrzeniem, zastosowanych w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych i/lub stworzenia tzw. retencji korytowej oraz rozlewisk;
* renaturyzację siedlisk podmokłych w szczególności poprzez podniesienie poziomu wód i ich stabilizację;
* przebudowę, rozbudowę lub rozbiórkę obiektów niedostosowanych do wód wezbraniowych lub zastąpienie ich innym rodzajem budowli komunikacyjnej, ale także budowę nowych obiektów w celu zabezpieczenia koryta oraz ochronę jakości wód (przede wszystkim mostów, przepustów, brodów);
* zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z nawalnymi opadami (m.in. kaszyce, narzut kamienny, umocnienia skarp);
* unaturalnianie koryt poprzez odtwarzanie naturalnej geometrii i trasy (remeandrowanie cieków naturalnych, meandrowanie rowu), tworzenie zróżnicowanych siedlisk w korycie np. układ bystrze-ploso oraz odtwarzania terenów zalewowych.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020.

**Planowane rezultaty projektu**:

W projekcie planuje się wykonanie łącznie **1030 sztuk obiektów i kompleksowych zadań** oraz osiągnięcie pojemności obiektów małej retencji o wartości **7 065,2 tys. m3**.

**Planowana wartość projektu:**

* Całkowity koszt realizacji projektu: **511 560 000 zł**
* Kwota wydatków kwalifikowalnych: **405 670 000 zł**

Kwota dofinansowania z UE: **323 359 557 zł**

1. **Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – kontynuacja (MRG3)**

**Podmioty realizujące projekt:**

* Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
* 42 nadleśnictwa z terenu RDLP Kraków, RDLP Katowice, RDLP Wrocław, RDLP Krosno
* Partnerzy projektu: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Ochrony Mokradeł

**Okres realizacji**:

2024-2028

**Cel główny projektu**:

**Wzmocnienie odporności górskich ekosystemów leśnych na zagrożenia związane ze zmianami klimatu** poprzez realizację do końca 2028 r. kompleksowych działań retencyjnych i przeciwerozyjnych ukierunkowanych na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków naturalnych zjawisk/procesów klimatycznych takich jak susze i pożary, powodzie i podtopienia, intensywne lub długotrwałe opady atmosferyczne, ekstremalne przepływy wód w korytach, spływy powierzchniowe, niszczące działanie wód wezbraniowych.

**Cele szczegółowe**:

* Rozwój systemów małej retencji poprzez wykonanie obiektów i kompleksowych zadań gromadzących wodę do końca 2028 r.
* Rozwój systemów związanych z przeciwdziałaniem zbyt intensywnym spływom powodującym nadmierną erozję wodną na terenach górskich poprzez wykonanie obiektów do końca 2028 r.
* Wzrost wiedzy nt. wpływu małej retencji wodnej na środowisko poprzez opracowanie metodologii oceny wpływu na podstawie monitoringu środowiska wybranych zadań do 2028 r.
* Zwiększenie efektywności działań w zakresie adaptacji do zmian klimatu poprzez opracowanie dobrych praktyk realizacji działań retencyjnych do końca roku 2028.
* Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez realizację wydarzeń edukacyjnych dla min. 500 uczestników do końca 2028 r.

**Planowane działania**:

W ramach projektu będą realizowane inwestycje, łączące przyjazne środowisku metody techniczne i biotechniczne, m.in. związane z:

* budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
* budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
* budową, przebudową lub odbudową niedostosowanych do wód wezbraniowych obiektów hydrotechnicznych (mostów, przepustów, brodów);
* zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami (m.in. wodospusty, płotki drewniane, dylowanki, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 i 2014-2020.

**Planowane rezultaty projektu**:

W projekcie planuje się wykonanie łącznie **628 sztuk obiektów i kompleksowych zadań** oraz osiągnięcie pojemności obiektów małej retencji o wartości **358 tys. m3**.

**Planowana wartość projektu:**

* Całkowity koszt realizacji projektu: **302 880 000 zł**
* Kwota wydatków kwalifikowalnych: **239 200 000 zł**
* Kwota dofinansowania z UE: **190 666 320 zł**

1. **Razem dla natury – ochrona gatunków i siedlisk na terenach cennych przyrodniczo (OPL2)**

**Podmioty realizujące Projekt**:

* Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
* 120 nadleśnictw z terenu 17 RDLP,
* 10 parków narodowych,
* Leśny Bank Genów Kostrzyca.

**Planowany okres realizacji**:

2024-2029

**Cel projektu**:

poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących na obszarach Natura 2000 i w rezerwatach przyrody, leżących na gruntach zarządzanych przez Lasy Państwowe i parki narodowe.

**Planowane działania**:

* Zabiegi czynnej ochrony gatunków i siedlisk,
* Wykaszanie oraz usuwanie nalotów drzew i krzewów,
* Zwalczanie gatunków niepożądanych,
* Ograniczanie drapieżnictwa,
* Ochrona głuszca i cietrzewia,
* Ochrona zapylaczy,
* Ochrona *ex situ,*
* Edukacja, monitoring, wsparcie eksperckie.

**Planowane rezultaty**:

* Powierzchnia siedlisk wspieranych w celu uzyskania lepszego statusu ochrony – **10 240 ha**
* Liczba wspartych form ochrony przyrody – **4 szt.**
* Liczba inwazyjnych gatunków obcych, wobec których podjęto działania ograniczające ich negatywny wpływ – **2 szt.**
* Liczba gatunków zagrożonych, dla których wykonano działania ochronne – **20 szt**.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Planowana wartość projektu:**

* Całkowity koszt realizacji projektu oraz wysokość wydatków kwalifikowalnych: **ok. 58,8 mln PLN**
* Wartość dofinansowania: **50 mln PLN** (85%)

1. **Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów (PPOŻ2)**

**Podmioty realizujące Projekt:**

* Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentowane przez CKPŚ
* 153 nadleśnictw z 17 RDLP

**Okres realizacji**:

2024-2028

**Cel główny projektu**:

Celem projektu jest **zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat**

**Cele szczegółowe**:

* zwiększenie powierzchni leśnych objętych monitoringiem poprzez budowę, przebudowę i remont dostrzegalni przeciwpożarowych;
* sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia za pomocą systemu monitorującego, obejmującego obszary leśne jak i poza lasami;
* poprawa dokładności prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych;
* skuteczne przystępowanie do gaszenia pożarów z udziałem sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzętu poprzez zakup samochodów patrolowo-gaśniczych;
* zwiększenie dostępności miejsc zaopatrzenia w wodę, przydatne do ograniczania, rozprzestrzeniania, gaszenia i dogaszania pożarów lasów poprzez budowę, przebudowę i remont punktów czerpania wody.

**Planowane działania**:

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

* rozwój i modernizacja systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  1. budowa, przebudowa i remont dostrzegalni przeciwpożarowych,
  2. budowa i modernizacja masztów, na których umieszczany jest sprzęt do identyfikacji i lokalizacji pożarów,
  3. budowa i doposażenie stacji meteorologicznych,
  4. zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego identyfikację i lokalizację pożarów oraz doposażenie PAD.
* wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
  1. zakup samochodów patrolowo-gaśniczych;
  2. budowa, przebudowa i remont punktów czerpania wody.

Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych przez Lasy Państwowe w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

**Planowane rezultaty projektu**:

* Liczba wspartych obiektów dla celów ochrony przed pożarami lasów *(dostrzegalnie przeciwpożarowe, maszty przekaźnikowe, maszty METEO)* – **77 szt.**
* Liczba zakupionych urządzeń wspierających system ochrony przed pożarami lasów *(system do lokalizacji pożarów, doposażenie PAD, stacje METEO, samochody)* –**199 szt.**
* Liczba PCW *(punkty czerpania wody)* wybudowanych, przebudowanych lub wyremontowanych – **151 szt.**

**Planowana wartość projektu:**

* Całkowity koszt realizacji projektu: **160 309 276,71 zł**
* Kwota wydatków kwalifikowalnych: **116 581 733,78 zł**
* Kwota dofinansowania z UE: **92 927 300 zł**

Poziom dofinansowania: **79,71%**

1. Strategia powinna obejmować nie tylko komunikację, lecz także już zaplanowane działania informacyjno-promocyjne do realizacji przez CKPŚ w projektach oraz uwzględniać projektowe działania edukacyjne i ich komunikację. Sposób fizycznego uwzględnienia tych informacji w strategii (dokumencie) zostanie uzgodniony w trybie roboczym. [↑](#footnote-ref-1)
2. W ramach tego punktu nie przewiduje się projektowania identyfikacji wizualnej czy jakichkolwiek elementów graficznych (wzorów, szablonów); będzie ona przedmiotem odrębnego zamówienia i umowy. [↑](#footnote-ref-2)
3. Budżety te mogą ulec zmianom. [↑](#footnote-ref-3)