Projekt z dnia 19 luty 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA gOSPODARKI MORSKIEJ

i żeglugi śródlądowej[[1]](#footnote-1))

oraz Ministra Rolnictwa i rozwoju wsi[[2]](#footnote-2))

z dnia …………………. 2020 r.

w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów i ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ

Na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób:

1) prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, zwanej dalej „ewidencją melioracji wodnych”;

2) zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych;

3) ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ, zwanego dalej „obszarem zmeliorowanym”.

§ 2. 1. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w podziale na zlewnie z uwzględnieniem obrębów ewidencyjnych gruntów w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019 r. poz. 725, 730 i 1309).

2. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w sposób jednolity uwzględniając urządzenia melioracji wodnych oraz zmeliorowane grunty, z wyjątkiem urządzeń melioracji wodnych związanych z gospodarką leśną, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 i 148).

3. Zmeliorowane grunty są ewidencjonowane w postaci obszarów będących sumą powierzchni użytków rolnych, na które urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

4. Urządzenia melioracji wodnych oraz granice zmeliorowanych gruntów wprowadza się do ewidencji melioracji wodnych, oznaczając przy użyciu znaków graficznych i numeracji, oraz uzupełniając ich atrybuty, w sposób określony w załączniku do rozporządzenia.

5. W przypadku, gdy:

1) urządzenia melioracji wodnych oraz granice zmeliorowanych gruntów wprowadzane do ewidencji melioracji wodnych znajdują się w obszarze zamkniętej całości technicznej systemu melioracyjnego, objętej najczęściej jednym zadaniem inwestycyjnym, wykonywanym jednoetapowo lub wieloetapowo, dodatkowo oznacza się ten obszar w ewidencji, jako jeden obiekt melioracyjny;

2) jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadząca ewidencję melioracji wodnych dysponuje dodatkowymi danymi dotyczącymi urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów wprowadzanych do ewidencji melioracji wodnych, może dodatkowo ująć te dane w ewidencji melioracji wodnych.

§ 3. 1. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w systemie teleinformatycznym, który powinien być wyposażony w mechanizmy umożliwiające:

1) kontrolę dostępu do danych i autoryzację użytkowników systemu;

2) tworzenie, zapisywanie, aktualizację oraz zabezpieczenie i utrzymywanie zbiorów danych;

3) kontrolę jakości zbiorów danych;

4) kontrolę poprawności relacji topologicznych pomiędzy obiektami przestrzennymi w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 177), ujawnionymi w ewidencji melioracji wodnych;

5) wyszukiwanie, przeglądanie, a w przypadku zbiorów danych przestrzennych – wizualizację kompozycji mapowych zbiorów danych;

6) wykonywanie analiz przestrzennych;

7) transformacje i przetwarzanie zbiorów danych;

8) udostępnianie danych;

9) generowanie raportów i zestawień.

2. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się w sposób spełniający następujące standardy techniczne:

1) system teleinformatyczny zarządzający bazami danych nadaje obiektom ujawnionym w  ewidencji melioracji wodnych unikalny identyfikator;

2) dane przestrzenne są gromadzone w układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL–1992, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Unikalny identyfikator, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się z:

1) identyfikatora lokalnego, który nie może być zmieniany, odróżniającego w sposób jednoznaczny dany obiekt bazy danych od innych obiektów zapisanych w tej bazie;

2) przestrzeni nazw, utworzonej z identyfikatora zbioru danych przestrzennych,   
do którego należy dany obiekt przestrzenny, wskazanego w ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych, o której mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.

4. Poza bazami danych wymienionymi w art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, ewidencję melioracji wodnych prowadzi się także z wykorzystaniem:

1) pomiarów inwentaryzacyjnych wykonanych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych;

2) map cyfrowych – wektorowych i rastrowych;

3) ortofotomap;

4) numerycznego modelu terenu (NMT);

5) systemu identyfikacji działek rolnych (LPIS);

6) projektów oraz operatów powykonawczych zrealizowanych inwestycji melioracyjnych;

7) zgłoszeń urządzeń melioracji wodnych lub zgłoszeń zmiany danych, o których mowa w art. 196 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne;

8) udzielonych zgód wodnoprawnych.

5. Prowadząc ewidencję melioracji wodnych bierze się pod uwagę najbardziej aktualne dane spośród wymienionych w ust. 4.

§ 4. 1. Zbieranie i aktualizowanie danych w ewidencji melioracji wodnych polega na zwiększaniu lub zmniejszaniu stanu ewidencji melioracji wodnych.

2. Zwiększenia stanu ewidencji melioracji wodnych dokonuje się na podstawie danych wynikających z:

1) dokumentacji powykonawczych robót zrealizowanych na koszt Skarbu Państwa;

2) zgłoszeń urządzeń melioracji wodnych, które nie zostały wykonane na koszt Skarbu Państwa;

3) protokołów przejęcia urządzeń melioracji wodnych od innych użytkowników wraz z dokumentacją powykonawczą tych urządzeń lub decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zgody wodnoprawnej;

4) protokołów z aktualizacji pomiaru inwentaryzacyjnego urządzeń melioracji wodnych, sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych, zawierających wykazy tych urządzeń oraz ich lokalizację;

5) operatów pomiarowych, sporządzonych dla celów określenia wysokości opłat melioracyjnych;

6) protokołów z aktualizacji powierzchni zmeliorowanych gruntów, sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych, z udziałem właścicieli tych gruntów;

7) dokumentacji określających obszary zmeliorowane, sporządzonych na zlecenie:

a) jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącej ewidencję – w przypadku gdy na obszarze właściwości tej jednostki znajdują się urządzenia melioracji wodnych wpisane do ewidencji melioracji wodnych,

b) zainteresowanych właścicieli gruntów lub spółek wodnych lub związków spółek wodnych – w przypadku gdy na obszarze właściwości jednostki organizacyjnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącej ewidencję znajdują się urządzenia melioracji wodnych niewpisane do ewidencji melioracji wodnych;

8) decyzji ustalającej charakter wód.

3. Zmniejszenia stanu ewidencji melioracji wodnych dokonuje się na podstawie danych wynikających z:

1) decyzji o wygaśnięciu, cofnięciu lub ograniczeniu zgody wodnoprawnej lub z decyzji o rozbiórce lub likwidacji urządzenia melioracji wodnych;

2) protokołów sporządzonych przez jednostkę organizacyjną Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadzącą ewidencję melioracji wodnych, dotyczących wyłączenia urządzeń melioracji wodnych i zmeliorowanych gruntów w wyniku zmian dotychczasowego przeznaczenia lub sposobu zagospodarowania, lub warunków zabudowy terenu dokonanych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku tego planu – na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy;

3) protokołów zużycia lub zniszczenia urządzenia melioracji wodnych;

4) dokumentów wymienionych w ust. 2 pkt 4–8.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, przechowuje się w postaci papierowej.

5. Jednostka organizacyjna Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie prowadząca ewidencję melioracji wodnych, w celu aktualizacji lub weryfikacji danych dotyczących zużycia lub zniszczenia urządzenia melioracji wodnych, z urzędu albo na wniosek zainteresowanych właścicieli gruntów, na których znajduje się urządzenie melioracji wodnych, sporządza protokół przy udziale tych właścicieli gruntów.

6. Protokół, o którym mowa w ust. 5, zawiera co najmniej:

1) nazwę urządzenia melioracji wodnych;

2) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres właściciela gruntu, na którym znajduje się urządzenie melioracji wodnych;

3) imię i nazwisko oraz adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;

4) terminy wykonania urządzenia melioracji wodnych;

5) przyczyny zużycia lub zniszczenia urządzenia melioracji wodnych;

6) uzasadnienie braku celowości przywrócenia sprawności urządzenia melioracji wodnych.

§ 5. Dane zawarte w ewidencji melioracji wodnych aktualizuje się w terminie do 30 dni od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu, wykazując zaistniałe zwiększenie lub zmniejszenie stanu ilościowego urządzeń melioracji wodnych lub zmeliorowanych gruntów.

§ 6. Dane z ewidencji melioracji wodnych udostępnia się na wniosek pisemny lub elektroniczny zgodnie z art. 196 ust. 6 i 7 oraz z art. 332 i 333 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

§ 7. 1. Obszar zmeliorowany ustala się:

1) dla rowów lub rurociągów wchodzących w skład drenowań, zwanych dalej „rurociągami drenarskimi”, o regularnym układzie (sieć systematyczna) – w odległości jednej rozstawy rowów lub rurociągów drenarskich od skrajnego rowu lub rurociągu drenarskiego i w odległości 0,2 rozstawy od końcówek rowów lub rurociągów drenarskich;

2) dla rurociągów drenarskich w liczbie nie większej niż trzy lub rowów o układzie nieregularnym (sieć niesystematyczna) – po granicach zalegania gleb o wadliwych stosunkach powietrzno-wodnych i wymagających zmeliorowania;

3) dla sieci niesystematycznej na terenach, dla których nie sporządzono map glebowo-wodnych, z uwzględnieniem warunków lokalnych – po linii terenu wzniesionego:

a) o 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,

b) o 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych

– jednak nie dalej niż w odległości 0,4 rozstawy od ich końcówek i podwójnej rozstawy;

4) dla pozostałych urządzeń melioracji wodnych po granicy:

a) gruntów nawadnianych grawitacyjnie lub za pomocą urządzeń do nawodnień ciśnieniowych,

b) łąk i pastwisk zagospodarowanych pomelioracyjnie,

c) gruntów, na których wykonano fitomelioracje, agromelioracje lub systemy przeciwerozyjne.

2. Jeżeli urządzenia melioracji wodnych są wykonywane etapami, to obszar zmeliorowany ustala się dla ostatniego etapu wykonywania tych urządzeń.

§ 8. Ustalając obszar zmeliorowany, nie uwzględnia się gruntów:

1) wzniesionych o ponad:

a) 0,5 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na użytkach zielonych,

b) 1 m nad terenem przy rowie lub rurociągu drenarskim na gruntach ornych;

2) niewymagających melioracji wodnych, przez które przebiegają rowy lub rurociągi drenarskie;

3) będących nieużytkami rolnymi, jeżeli nie są przewidziane do rekultywacji w projekcie wykonania urządzeń melioracji wodnych;

4) wyłączonych z powodu nieosiągnięcia celu melioracji wodnych;

5) wtórnie zabagnionych oraz zdegradowanych łąk lub pastwisk, których zagospodarowanie pomelioracyjne jest niecelowe;

6) zabudowanych;

7) znajdujących się pod liniami kolejowymi i drogami, urządzeniami wodnymi oraz pod śródlądowymi wodami powierzchniowymi.

§ 9. 1. Granice obszaru zmeliorowanego dokumentuje się na kopiach map sytuacyjno-wysokościowych z naniesioną siecią wykonanych urządzeń melioracji wodnych, opracowanych na podstawie:

1) map z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

2) pomiarów uzupełniających.

2. Sporządza się wykaz działek ewidencyjnych, leżących w granicach obszaru zmeliorowanego, zawierający dane dotyczące:

1) lokalizacji obszaru zmeliorowanego (miejscowość, gmina, powiat, województwo);

2) powierzchni i numerów poszczególnych działek ewidencyjnych;

3) adresów właścicieli gruntów;

4) wielkości obszarów zmeliorowanych należących do poszczególnych właścicieli gruntów w podziale na działki ewidencyjne.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia[[3]](#footnote-3)).

minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej:

minister rolnictwa   
i rozwoju wsi:

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 210   
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534, 1495 i 2170), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne”. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej oraz minister właściwy do spraw rozwoju wsi, zgodnie z niniejszym upoważnieniem określą, w drodze rozporządzenia sposób prowadzenia ewidencji melioracji wodnych, zbierania, aktualizowania oraz udostępniania danych z ewidencji melioracji wodnych oraz ustalania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ.

Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1403) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 226 poz. 1652). Zgodnie z art. 566 ustawy – Prawo wodne przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), zwanej dalej „ustawą – Prawo wodne z 2001 r.”, zachowywały moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 210 ust. 1 ustawy – Prawo wodne, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym z dniem 1 lipca 2019 r. utraciły moc.

Projektowana regulacja wprowadza zasadnicze zmiany w stosunku do przepisów poprzednio obowiązujących rozporządzeń. W wyniku wejścia w życie ustawy – Prawo wodne uległa zmianie definicja melioracji wodnych, a tym samym zakres ewidencjonowanych obiektów.

Wprowadzono również obowiązek prowadzenia ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów w systemie teleinformatycznym, który w dotychczasowych przepisach był formą fakultatywną dla ewidencji papierowej.

Ewidencja melioracji wodnych do dnia 1 stycznia 2018 r. była prowadzona przez marszałków województw, którzy wykorzystywali do tego celu swoje jednostki organizacyjne, jakimi były wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, zwane dalej „wojewódzkimi zarządami melioracji”. W większości wojewódzkich zarządów melioracji ewidencja, poza obligatoryjną postacią papierową, była również prowadzona w formie elektronicznej. W skali kraju, jej stan ilościowy, kompletność i zakres był zróżnicowany, często wynikający ze specyfiki poszczególnych regionów kraju oraz liczby danych urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. Wykorzystywane były również różne systemy teleinformatyczne oraz inne podejścia do prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej, np. stosowanie innych podkładów mapowych.

W wyniku reformy gospodarki wodnej i likwidacji wojewódzkich zarządów melioracji, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, zwane dalej „Wodami Polskimi”, zostało wskazane, jako jednostka odpowiedzialna za prowadzenie ewidencji urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, zwanej dalej „ewidencja melioracji wodnych”. Z dniem 1 stycznia 2018 r. Wody Polskie przejęły od jednostek samorządowych ewidencję prowadzoną w postaci papierowej oraz bazy danych z ewidencją prowadzoną w formie elektronicznej. Projekt rozporządzenia ma na celu określenie jednolitego w skali kraju zakresu ewidencji melioracji wodnych oraz sposobu jej prowadzenia w systemie teleinformatycznym, zgodnym z ustawą z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472, z późn. zm.), który umożliwi realizację głównego zadania ustawowego, to jest stworzenia bazy informacyjnej dla planowania, odbudowy, przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych. Zbiory danych będą zawierać informacje o urządzeniach melioracji wodnych, w szczególności ich rodzaju, liczbie, lokalizacji i parametrach technicznych oraz dane dotyczące zmeliorowanych gruntów. Utworzona baza informacyjna umożliwi wykonywanie zadań i pomoc w zakresie:

1) opiniowania i uzgadniania projektów lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy, pod kątem kolizji planowanych inwestycji z istniejącymi urządzeniami melioracyjnymi;

2) kontroli wniosków w zakresie zgód wodnoprawnych w kwestii poprawnego określenia rodzaju urządzenia wodnego;

3) określania miejsca zrzutu czy poboru wody, pod kątem opłat za usługi wodne;

4) utrzymania urządzeń melioracji wodnych zgodnie z art. 206 ustawy – Prawo wodne;

5) wyznaczania nowych obszarów o niekorzystnych warunkach;

6) płatności bezpośrednich;

7) przygotowywania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa do ich zagospodarowania oraz egzekwowania od użytkowników gruntów Zasobu obowiązku utrzymywania urządzeń melioracji wodnych;

8) udzielania pomocy spółkom wodnym i związkom tych spółek w ramach   
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.

Paragraf 1 odzwierciedla zakresy przedmiotowe dotychczasowych dwóch rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

– rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów oraz

– rozporządzenia z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

W projekcie rozporządzenia określony został sposób prowadzenia ewidencji melioracji wodnych. Zachowano dotychczasowy podział na obręby oraz wprowadzono podział na zlewnie, zgodny z ustawą – Prawo wodne.

Zgodnie z art. 195 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Melioracje wiążą się głównie z zagadnieniami budowy i funkcjonowania systemów nawadniających i odwadniających w celu przystosowania środowiska do potrzeb produkcji rolniczej.

W projektowanym rozporządzeniu należało uwzględnić wytyczne zawarte w upoważnieniu ustawowym, tj.:

1) potrzebę stworzenia bazy informacyjnej dla planowania, odbudowy, przebudowy oraz utrzymania urządzeń melioracji wodnych;

2) zasadę interoperacyjności, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, a także potrzebę harmonizacji zbiorów danych ewidencji melioracji wodnych z innymi zbiorami danych tworzącymi infrastrukturę informacji przestrzennej;

3) kierowanie się zasięgiem wpływu poszczególnych rodzajów urządzeń melioracji wodnych na poprawę zdolności produkcyjnej gleby.

Wyłączenie z przedmiotowego rozporządzenia urządzeń melioracji wodnych związanych z gospodarką leśną, o której mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6), jest podtrzymaniem regulacji nieobowiązującego już, z powodu uchylonej podstawy prawnej, przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, które odnosiły się do kwestii związanych z regulacją stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa, służących polepszeniu zdolności produkcyjnej gleby i ułatwieniu jej uprawy.

Ponadto ustawa – Prawo wodne definiując melioracje wodne, jako działania rolnicze, nie określa zadań w tym obszarze dla Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, które zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z określeniem ustawowym, zawartym w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, las to grunt związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej m. in. urządzenia melioracji wodnych. W ramach sprawowanego zarządu Lasy Państwowe prowadzą gospodarkę leśną, gospodarują gruntami i innymi nieruchomościami oraz ruchomościami związanymi z gospodarką leśną, a także prowadzą ewidencję majątku Skarbu Państwa oraz ustalają jego wartość. Dlatego też, niniejsze rozporządzenie dotyczy wyłącznie urządzeń melioracji wodnych regulujących stosunki wodne w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby i ułatwienia jej uprawy. Ponadto, jest to kontynuacja dotychczas prowadzonej ewidencji przez marszałków województw. Potwierdza to art. 571 ust. 2 ustawy – Prawo wodne, wskazując, że z dniem wejścia w życie tej ustawy ewidencja, o której mowa w art. 70 ust. 3 uchylanej ustawy – Prawo wodne z 2001 r., staje się ewidencją melioracji wodnych, o której mowa w art. 196 ust. 1 tej ustawy – Prawo wodne. Natomiast ewidencja prowadzona na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne nie obejmowała urządzeń melioracji wodnych w lasach.

W związku z wejściem w życie ustawy – Prawo wodne i zmianą definicji urządzeń melioracji wodnych, projekt rozporządzenia uległ zmianie w stosunku do uprzednio obowiązujących przepisów w tym zakresie. Z dotychczasowej ewidencji zostały usunięte w szczególności wody istotne dla regulacji stosunków wodnych na potrzeby rolnictwa oraz wały przeciwpowodziowe wraz z urządzeniami wodnymi związanymi z nimi funkcjonalnie. Pozostałe elementy, jako składniki ewidencji melioracji wodnych, zostały wymienione w projekcie rozporządzenia. Szczegółowy sposób wprowadzania danych urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów do ewidencji melioracji wodnych określono w załączniku do rozporządzenia. Załącznik zawiera również oznaczenia graficzne oraz zasady numeracji poszczególnych obiektów. Ponadto, zostały w nim wymienione atrybuty obiektów oraz sposób ich uzupełniania. Atrybuty obiektów określają charakterystykę obiektów oraz ich parametry konieczne do oznaczenia obiektu w systemie teleinformatycznym.

W projekcie wskazano wymagania techniczne, jakie są niezbędne do prowadzenia ewidencji w systemie teleinformatycznym. Scharakteryzowano unikalny identyfikator na potrzeby prowadzenia ewidencji melioracji wodnych oraz wskazano układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, jako układ, w którym będą gromadzone dane przestrzenne. W układzie PL-1992 jest gromadzona większość danych przestrzennych w kraju, co umożliwia spójność danych ewidencyjnych z innymi zbiorami danych. Ewidencję melioracji wodnych prowadzi się i aktualizuje w sposób zapewniający interoperacyjność na poziomie organizacyjnym, semantycznym i technologicznym.

Wskazano funkcjonalności systemu teleinformatycznego, których zakres wynika z obowiązków ustawowych i potrzeb administratora systemu, tj. Wód Polskich. W wyniku rezygnacji z prowadzenia ewidencji w formie papierowej i prowadzenia ewidencji wyłącznie w formie elektronicznej, w systemie teleinformatycznym, katalog obejmuje funkcjonalności, które pozwalają w szczególności na tworzenie i aktualizację danych, wykonywanie analiz przestrzennych, generowanie raportów i zestawień.

Dla obszaru całego państwa będą prowadzone w systemie teleinformatycznym bazy danych, obejmujące zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej, dotyczące ewidencji melioracji wodnych. Ze względu, iż ewidencja będzie prowadzona wyłącznie w systemie teleinformatycznym wprowadzono wykaz źródeł danych lub materiałów referencyjnych dla tworzenia danych przestrzennych, co docelowo pozwoli zachować jednolitość danych w skali kraju. W projekcie rozporządzenia wskazano źródła danych ewidencji melioracji wodnych. Przy wykorzystaniu danych należy kierować się aktualnością poszczególnych materiałów źródłowych.

Uprzednio obowiązujące przepisy przewidywały możliwość rozszerzania ewidencji o dodatkowe dane, dlatego niektóre z zarządów melioracji wodnych wprowadzały takie dane do prowadzonej przez nie ewidencji. W związku z tym, ze względu na użyteczność tych danych, należy przewidzieć możliwość ich ujęcia również w obecnej ewidencji melioracji wodnych. Jednocześnie jednak, ponieważ nie była to praktyka jednolita w skali kraju, ani nie był to przepis bezwzględnie zobowiązujący do takiego działania – również teraz powinno się jedynie przewidzieć w sposobie prowadzenia ewidencji możliwość wprowadzenia ewentualnych dodatkowych posiadanych danych dotyczących urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów. W związku z powyższym, w rozporządzeniu wskazano, że jednostka organizacyjna Wód Polskich prowadząca ewidencję może wprowadzić do ewidencji inne informacje dotyczące urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów, jeżeli informacje te były gromadzone w dotychczasowej ewidencji. Ze względu na różną specyfikę obszarów rolniczych w skali kraju oraz potrzeby jednostek prowadzących tam ewidencję regulacja taka umożliwi ujęcie w niej bardziej szczegółowych danych.

W projekcie rozporządzenia określono zakres dokumentów, które stanowią podstawę aktualizowania ewidencji melioracji wodnych, czyli dokonywania zwiększenia, bądź zmniejszenia stanu ewidencji melioracji wodnych. Zawarto również zakres informacji, jakie powinien zawierać protokół zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych. Protokół jest niezbędnym narzędziem służącym aktualizacji danych w prowadzonej ewidencji. Sporządzany przez wykwalifikowanego specjalistę Wód Polskich, przy udziale zainteresowanych właścicieli gruntów, na których znajdują się urządzenia melioracji wodnych zawiera informacje dotyczące przyczyn zużycia lub zniszczenia urządzeń melioracji wodnych oraz uzasadnienie braku celowości przywrócenia ich sprawności.

Wskazano 30 - dniowy termin aktualizacji danych w ewidencji, liczony od dnia otrzymania dokumentu stanowiącego podstawę do zmiany wpisu. Termin ten uległ zmianie, w porównaniu z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem (14 dni). Zmiana wynika z potrzeby wydłużenia okresu na przeniesienie z dokumentacji papierowej do systemu teleinformatycznego danych dotyczących np. dużych obiektów melioracyjnych.

W projekcie rozporządzenia określono sposób udostępniania informacji z ewidencji melioracji wodnych uwzględniając ich elektroniczną formę. Dane udostępnia się zgodnie art. 196 ust. 6 i 7 oraz z art. 332 i 333 ustawy – Prawo wodne.

W § 7 – 9 określono sposób ustalania obszaru zmeliorowanego. Treść tych przepisów jest zgodna z poprzednio obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych i nie uległa zmianie.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów przejściowych, gdyż zostały one już określone w ustawie - Prawo wodne, której art. 571 stanowi, że z dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy ewidencja wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów stała się ewidencją melioracji wodnych.

Zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy– Prawo wodne dotychczasowe rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi utraciły moc z dniem 1 lipca 2019 r. Rozporządzenie powiela część rozwiązań przewidzianych w nieobowiązujących już ww. rozporządzeniach, w związku z tym nie przewiduje się trudności w jego wdrożeniu. Ponadto istnieje obecnie pilna potrzeba wejścia w życie powyższego rozporządzenia, gdyż bark regulacji w przedmiotowym zakresie utrudnia prowadzenie ewidencji melioracji wodnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych z nim związanych. Zakres rozporządzenia ma wpływ również na prowadzenie inwestycji w zakresie melioracji, gdyż na etapie prac planistycznych nie ma podstawy prawnej dla określania obszaru, na który urządzenia melioracji wodnych wywierają korzystny wpływ. Należy również podkreślić, że ewidencja melioracji wodnych jest istotnym elementem w planowaniu przestrzennym m.in. przy budowie infrastruktury transportowej, gdzie istotne jest uwzględnienie przebiegu systemów melioracyjnych. Dane ewidencyjne są również niezbędne w wydawaniu decyzji nakazujących utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, co istotne jest dla prawidłowego prowadzenia gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, co ogranicza zalewanie i podtapianie gruntów rolnych po intensywnych opadach lub roztopach. Mając powyższe na uwadze, termin wejścia w życie rozporządzenia określono na dzień następujący po dniu ogłoszenia. Zasada demokratycznego państwa prawa nie stoi temu na przeszkodzie.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, w związku z czym   
nie podlega notyfikacji w trybie przewidzianym w przepisach rozporządzenia   
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r.  
poz. 597).

Projekt rozporządzenia, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) zostanie zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Projekt został ujęty w Wykazie prac legislacyjnych Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w poz. 146.

1. ) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r.   
   w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej   
   (Dz. U. poz. 2262). [↑](#footnote-ref-1)
2. ) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258). [↑](#footnote-ref-2)
3. ) Niniejsze rozporządzanie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1403) oraz rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania obszaru, na który wywierają korzystny wpływ urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (Dz. U. z 2006 r. poz. 1652), które na podstawie art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, utraciły moc z dniem 1 lipca 2019 r. [↑](#footnote-ref-3)