|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **GÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU** | | | | | | |
| Nazwa projektu: | | Rewitalizacja terenów poprzemysłowych dzielnic Szombierki i Łagiewniki w dolinie rzeki Bytomki | | | | |
| Beneficjent: | | Bytom – Miasto na prawach powiatu | | | | |
| Wartość projektu ogółem: | | 30 000 000 PLN | | | | |
| Dofinansowanie UE: | | 25 500 000 PLN | | | | |
| Okres realizacji: | | 2016-02-03 do 2019-07-12 | | | | |
| **SKRÓCONY OPIS PROJEKTU ORAZ UWARUNKOWAŃ ZWIĄZANYCH Z JEGO REALIZACJĄ** | | | | | | |
| SYNTEZA:  Projekt obejmuje rewitalizację terenów poprzemysłowych w dolinie rzeki Bytomki.  SZERSZY OPIS:  Projekt zlokalizowany jest w województwie śląskim, w obszarze funkcjonalnym miasta Bytomia w dzielnicach Łagiewniki i Szombierki, przy granicy z Zabrzem i Świętochłowicami, wzdłuż przepływającej rzeki Bytomki. Teren graniczy z obszarami wcześniej zrewitalizowanymi, w tym w kierunku rekreacyjnym: polami golfowymi, ścieżkami pieszymi i rowerowymi oraz terenami mieszkalnymi, a w szczególności położonym na sąsiedniej działce i wpisanym do rejestru zabytków obszarem mieszkaniowym Kolonia Zgorzelec. Obszar przedsięwzięcia stanowią grunty niezabudowane i niezagospodarowane, zdegradowane pod względem środowiskowym i wymagające rekultywacji oraz trwale zaniedbane. W części południowej znajduje się zagłębienie terenu sięgające 10 m, będące pozostałością po hucie Zygmunt. Obszar łącznie ma powierzchnię 29,44 ha. Działalność huty Zygmunt, płytka eksploatacja węgla oraz rud cynku i ołowiu doprowadziła do deformacji powierzchni terenu. Negatywny wpływ na rzeźbę terenu miała również podziemna eksploatacja węgla kamiennego przez zlikwidowaną kopalnię KWK Szombierki. Działalność przemysłowa na tych terenach doprowadziła do przekroczenia wartości dopuszczalnych metali ciężkich (cynk, kadm, ołów) dla terenów przemysłowych na całym terenie objętym projektem zgodnie z dokumentacją geologiczno-inżynierską, stwarzając zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Charakter zanieczyszczeń oraz warunki gruntowo-wodne, w tym przepływająca rzeka Bytomka, wpływają na możliwość ich rozprzestrzeniania.  W zakresie infrastrukturalnym przedmiotem projektu jest rekultywacja techniczna i biologiczna terenu o pow. 29,44 ha obejmująca roboty ziemne, makroniwelację, profilowanie terenu, wypełnienie terenu – budowa nasypu, umocnienie skarp i osuwisk oraz zagęszczenie terenu przed docelowym zagospodarowaniem, zadrzewienia, zakrzewienia i zatrawienia, wraz z ścieżkami pieszymi z bezkolizyjnym przejściem nad ścieżką rowerową, dojazdami i dojściami z niezbędnym oświetleniem i miejscami postojowymi umożliwiającymi korzystanie z terenu objętego działaniami rekultywacyjnymi, budowa elementów dodatkowych w postaci infrastruktury sportowej. | | | | | | |
| **WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH I REZULTATÓW OKREŚLONYCH DLA PRIORYTETÓW INWESTYCYJNYCH W II OSI PRIORYTETOWEJ POIIŚ 2014-2020**  *W jaki sposób projekty wybierane w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020 przyczyniają się do realizacji celów szczegółowych i rezultatów, określonych dla priorytetów inwestycyjnych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020?* | | | | | | |
| **Rodzaj wskaźnika** | **Nazwa wskaźnika** | | **Wartość docelowa przyjęta w POIiŚ lub SzOOP POIiŚ** | **Wartość docelowa przyjęta w projekcie** | **% wartości docelowej przyjętej w POIiŚ lub SzOOP POIiŚ** | **Wartość osiągnięta w projekcie do 31.12.2018[[1]](#footnote-1)** |
| PRODUKT POIiŚ | Łączna powierzchnia zrekultywowanych gruntów [ha] (Cl 22) | | 100 | 29,44 | 29,44% | 0[[2]](#footnote-2) |
| PRODUKT INNE | Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] | |  | 4 |  | 0 |
| REZULTAT SzOOP | Dodatkowa powierzchnia biologicznie czynna uzyskana w wyniku realizacji projektów [ha] | | 30 | 20,61 | 69,00% | 0 |
| **KLUCZOWE KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z REALIZACJI PROJEKTÓW, W TYM ISTOTNE W SKALI KRAJU LUB UE**  *Jakie są kluczowe efekty ekologiczne związane z realizacją celów POIiŚ?*  *Czy można zidentyfikować inne istotne efekty ekologiczne oraz pozaekologiczne, które wystąpią w wyniku realizacji projektów w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? W szczególności: Czy realizowane projekty przyczyniają się do istotnych zmian w obszarze jakości środowiska oraz zmian społeczno-gospodarczych zaprogramowanych w poszczególnych priorytetach inwestycyjnych, obrazowanych np. przez inne mierniki aniżeli wskaźniki określone w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020)? Jakie są dodatkowe korzyści wynikające z realizacji projektów, które mogą być istotne w skali Polski oraz całej Unii Europejskiej (krajowa i europejska wartość dodana)?* | | | | | | |
| EFEKTY EKOLOGICZNE:  Efektami ekologicznymi projektu będą: wzrost powierzchni terenów zielonych w Bytomiu, zmniejszenie powierzchni terenów zdegradowanych oraz zmniejszenie zagrożenia zanieczyszczeniami metalami ciężkimi terenów zdegradowanych. Poprzez wykonane prace ziemne i nasadzenia nowej roślinności nastąpi przywrócenie funkcji przyrodniczych, powstaną nowe ekosystemy, które stworzą krajobraz o celowym zagospodarowaniu oraz poprawią ekologiczne funkcje terenu, w tym nastąpi przywrócenie bioróżnorodności doliny rzeki Bytomki i pozytywny wpływ na stan klimatu w mieście. Przyczyni się to do ochrony środowiska na przedmiotowym terenie i w jego otoczeniu.  Przywracanie zdegradowanym terenom miejskim funkcji przyrodniczych terenów zielonych stanowi ważny wkład w realizację celów europejskich i krajowych w zakresie ochrony, zachowania i poprawy różnorodności biologicznej. Projekt obejmuje działania rekutywacyjne, które przyczyniają się co zmiejszenia presji na grunty i gleby, a nasadzenia zieleni wpisują się w cele związane ze zmniejszaniem ilości CO2 oraz poprawą jakości powietrza poprzez asymilację zanieczyszczeń przez nasadzoną roślinność.  EFEKTY POZAEKOLOGICZNE:  Zgodnie z deklaracją beneficjenta w wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa ładu przestrzennego i wzbogacenie przestrzeni publicznej, a także wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, który osiągnięty zostanie poprzez wybór właściwych form zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Teren zacznie pełnić nowe funkcje społeczne, m.in. poprzez udostępnianie go w sposób nieograniczony, tj. powstaną w ramach inwestycji ścieżki rowerowe i piesze oraz cztery boiska trawiaste i siłownie napowietrzne, które będą ogólnie dostępne dla mieszkańców miasta Bytomia. Nastąpi wzmocnienie więzi społecznych mieszkańców i poprawa atrakcyjności zamieszkania. Poprawa lokalnej oferty sportowo-rekreacyjnej wpłynie pozytywnie na poprawę możliwości spędzania czasu wolnego oraz psychiczne i fizyczne zdrowie społeczeństwa. Pod kątem gospodarczym nastąpi poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta i regionu, wzrost cen okolicznych nieruchomości. Dotychczas to były tereny bardzo zdegradowane przez kopalnie rudy, realizacja projektu wprowadza tam infrastrukturę sportowo- rekreacyjną i poprawia krajobrazowo teren.  Ponadto na etapie realizacji poprzez nowe miejsca pracy u wykonawcy inwestycji i wzrost obrotu handlowego pomiędzy firmami dostarczającymi materiały do realizacji projektu, projekt pozytywnie wpłynie na konkurencyjność lokalnych firm. Nowe miejsca pracy związane będą z obsługą terenu sportowo- rekreacyjnego. Beneficjent przewiduje 8 etatów. | | | | | | |
| **RYZYKA DLA WYKONANIA ZAŁOŻONYCH WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW**  *Czy występują jakieś zagrożenia dla wykonania prognozowanych wartości wskaźników (w ogóle lub w terminach założonych w projektach)? Jeśli tak, których wskaźników dotyczą, i z czego wynikają?* | | | | | | |
| Inwestycja jest zrealizowana w 60%. Problemy na etapie realizacji projektu były niewielkie. Nie występują zagrożenia dla wykonania prognozowanych wartości wskaźników oraz z terminowością realizacji projektu. Jedynie wpływ na terminowość może mieć nieprzewidywalność warunków pogodowych, przedłużająca się zima może wpłynąć na wydłużenie etapu nasadzeń roślinności. | | | | | | |
| **DOŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE SYSTEMU MONITOROWANIA WSKAŹNIKÓW**  *Czy występowały jakieś problemy z doborem wskaźników lub trudności dotyczące interpretacji definicji wskaźników, np. dotyczące sposobu określania lub szacowania wartości wskaźników? Jeśli tak, to na czym polegały, których wskaźników dotyczyły? W jaki sposób należałoby zmodyfikować definicje problematycznych wskaźników?*  *Jaki wpływ (potencjalnie) miał tryb wyboru projektów na realizację projektu i wykonanie wartości wskaźników określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020? Czy był adekwatny do typu projektu?* | | | | | | |
| Nie było problemu z interpretacją definicji wskaźników.  Projekt wybrany do dofinansowania w trybie konkursowym. Tryb wyboru był adekwatny. Nie zidentyfikowano potencjalnych zagrożeń, związanych z trybem wyboru, które miały negatywny wpływ na realizację projektu lub  wykonanie wartości wskaźników określonych w II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. | | | | | | |
| **WPŁYW PROJEKTU NA REALIZACJĘ PRIORYTETÓW ROZWOJOWYCH OKREŚLONYCH W UNIJNYCH I KRAJOWYCH DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH**  *W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji priorytetów rozwojowych określonych w unijnych i krajowych dokumentach strategicznych?* | | | | | | |
| Projekt poprzez przywrócenie zdegradowanym, zanieczyszczonym terenom poprzemysłowym w Bytomiu funkcji środowiskowych, a także rekreacyjnych działa na rzecz stymulowania zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, co jest głównym celem polityki spójności na lata 2014–2020.  Założenia projektu realizują Komunikat Komisji z dnia 22 września 2006 r. „Strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby” w zakresie jego celu, tj. zapewnienia zrównoważonego użytkowania gleby. Inwestycja wpływać będzie pozytywnie na zahamowanie zmian klimatu, poprzez dokonanie nasadzeń zieleni, powodującej zmniejszenie się ilości CO2 w atmosferze.  Projekt realizuje pośrednio zapisy Strategii Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 w zakresie celu II – Polska południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych.  Projekt na poziomie celów jest w szczególności komplementarny z projektem przygotowywanym w ramach Kontraktu terytorialnego województwa śląskiego pn. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego rzek Przemszy i Brynicy, którego celem jest zmiana wizerunku poprzemysłowego obszaru Zagłębia Dąbrowskiego, a przez to podobnie jak wnioskowany projekt, poprzemysłowego wizerunku regionu śląskiego, poprzez kompleksową rekonstrukcję obszarów zielonych Doliny Przemszy (Białej Przemszy) i Brynicy, rzek na granicy województw śląskiego i małopolskiego, w dorzeczu rzeki Wisły.  Projekt realizuje zapisy Strategii dla Regionu Morza Bałtyckiego w zakresie zwiększenia dobrobytu oraz udział w realizacji Strategii Europa 2020, m.in. w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zmian klimatycznych. | | | | | | |
| **WKŁAD W REALIZACJĘ ZOBOWIĄZAŃ AKCESYJNYCH PRZEZ POLSKĘ**  *W jaki sposób projekt przyczynia się do realizacji zobowiązań akcesyjnych oraz wymogów wynikających z dyrektyw i rozporządzeń obowiązujących na poziomie UE?* | | | | | | |
| Brak wpływu na realizację kluczowych zobowiązań akcesyjnych. | | | | | | |
| **ZDOLNOŚĆ DO GENEROWANIA DODATKOWYCH PROJEKTÓW**  *Czy beneficjent przewiduje rozszerzenie zakresu realizowanego projektu lub realizację nowych projektów o podobnym charakterze, które potencjalnie mogłyby zostać sfinansowane w POIiŚ 2014-2020? Jakie są ewentualne czynniki ograniczające?* | | | | | | |
| Beneficjent nie przewiduje po roku 2018 realizacji nowych projektów wpisujących się w założenia II osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020. | | | | | | |

1. Na podstawie zatwierdzonych do 31.12.2018 wniosków o płatność. [↑](#footnote-ref-1)
2. Wartość wskazana w SL [↑](#footnote-ref-2)