|  |  |
| --- | --- |
| **OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU** | |
| Tytuł projektu: | Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach |
| Beneficjent: | Fundacja Sendzimira |
| Wartość projektu ogółem: | 775 293 zł |
| Dofinansowanie UE: | 658 999 zł |
| Okres realizacji: | 1 marca 2016 – 30 kwietnia 2019 |
| SKRÓCONY OPIS ORAZ KLUCZOWE EFEKTY PROJEKTU | |
| Projekt polega na partycypacyjnym opracowaniu modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania zielenią, zakłada włączenie inwestorów publicznych i prywatnych w czynną ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych w polskich miastach, poprzez zielone zamówienia publiczne oraz alternatywne formy finansowania jej rozwoju. Projekt obejmuje m.in opracowanie modelowych rozwiązań, wywiady w 5 miastach ze specjalistami od zarządzania zielenią, analizę przepisów w postępowaniu administracyjnym, cykl warsztatów projektowych, broszurę edukacyjną, szkolenie, e-learning, badanie i audyt udostępniania informacji o zieleni, publikację książkową oraz konferencję międzysektorową.  Projekt zakłada również poprawę jakości komunikacji dotyczącej zarządzania zielenią między samorządami, a interesariuszami poprzez wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej o zieleni. Jednym z celów projektu jest zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń między specjalistami zarządzania zielenią z jednostek samorządowych polskich miast poprzez udział w warsztatach i ogólnopolskiej konferencji, w celu dzielenia się dobrymi praktykami, problemami i sposobami ich przezwyciężania.  Projekt jest skierowany do grup zawodowych i decydentów wpływających na rozwój miast oraz realizację krajowej polityki miejskiej – samorządowców i jej interesariuszy: m.in. biznesu i organizacji społecznych. Projekt zakłada działania edukacyjne mające na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody, przeciwdziałanie obniżaniu się różnorodności biologicznej, jak również ukształtowanie systemowego podejścia do kwestii ochrony przyrody wśród najważniejszych interesariuszy, z uwzględnieniem pomijanych w obecnych działaniach i decyzjach aspektów zrównoważonego rozwoju: jakości życia, poszanowania zasobów i włączenia w decyzje dotyczące kształtowania zieleni wszystkich zainteresowanych stron. Celem jest też budowanie świadomości i zwiększanie wiedzy na temat właściwych metod ochrony przyrody oraz korzyści z usług ekosystemów miejskich.  Rezultaty projektu:   * Zasięg zrealizowanych przedsięwzięć edukacyjno-promocyjnych oraz informacyjnych – 1153 osoby; * Liczba przeprowadzonych kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z edukacją ekologiczną – 1 szt. | |
| **1. OCENA BEZPOŚREDNICH EFEKTÓW PROJEKTU** | |
| **1.1. OCENA WKŁADU PROJEKTU W ZASPOKOJENIE POTRZEB** | |
| 1. **SKALA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU**   Projekt będzie realizowany w partnerstwie z 5 miastami: Krakowem, Jaworznem, Łodzią, Wrocławiem i Warszawą.   1. **CHARAKTERYSTYKA POTRZEB**   Liczba drzew w centralnych obszarach polskich miast spada. Od dawna istnieje potrzeba ochrony drzew w przestrzeni polskich miast. Brakuje szerszego systemowego spojrzenia na powiązania między systemem przyrodniczym miast, a jakością życia mieszkańców. W efekcie procesy podejmowania decyzji dotyczących rozwoju miast oraz tworzenia infrastruktury lub zabudowy toczą się kosztem przyrody, a aspekty związane ze środowiskiem, ochroną zasobów przyrodniczych i jakością życia mieszkańców schodzą na dalszy plan lub są pomijane. Świadczy o tym m.in. liczba znikających systematycznie z krajobrazu polskich miast drzew oraz faktyczny brak ochrony drzew w procesie inwestycyjnym. Jednym z celów Polityki Ekologicznej Państwa 2030 (PEP 2030)jest wzrost wartości powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w miastach w stosunku do wartości z roku 2017.  Powstają oddolne inicjatywy mieszkańców miast dotyczące rozwoju zieleni w miastach i ochrony jej przed presją inwestycji i zabudowy.  Potrzeba zatem edukacji społeczeństwa oraz lepszego i większego wykorzystania potencjału współpracy różnych interesariuszy na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony zieleni w mieście. Potrzeba dotyczy poprawy współpracy samorządów z interesariuszami w celu rozwiązania problemów zieleni w mieście.   1. **POTENCJALNY WPŁYW BENEFICJENTA NA REALIZACJĘ POTRZEB**   Potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zieleni w przestrzeni polskich miast, czy poprawy współpracy samorządów z interesariuszami, w celu rozwiązania problemów zieleni w mieście jest tematem szerokim i beneficjent nie jest jedynym podmiotem działającym w tym zakresie. Powstają oddolne inicjatywy mieszkańców miast dotyczące rozwoju zieleni w miastach i ochrony jej przed presją inwestycji i zabudowy. Mają one jednak charakter lokalny. Projekt zaspokaja potrzeby na poziomie ogólnopolskim. Odpowiada na potrzebę szerszego, systemowego spojrzenia na powiązania między systemem przyrodniczym miast, a jakością życia mieszkańców, na potrzeby edukacji i współpracy samorządów z interesariuszami oraz działań promocyjnych zwiększających świadomość i zaangażowanie tych grup w rozwiązanie problemów zieleni w mieście.   1. **WKŁAD PROJEKTU W REALIZACJĘ POTRZEB**   Trudno miarodajnie określić, jak projekt wpływa na realizację zidentyfikowanych potrzeb. Brak danych na ten temat. Projekt zakłada, że działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne, które zostaną przeprowadzone, trafią do 1153 osób. Ze względu na brak danych liczbowych trudno określić, jaki procent osób pracujących w podmiotach zaangażowanych w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz interesariuszy zostanie objętych projektem.   1. **WKŁAD INNYCH PROJEKTÓW W REALIZACJĘ POTRZEB**   Projekt nie stanowi części większego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Beneficjent już wcześniej prowadził podobny projekt „Licz na zieleń”, którego celem było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu. Obejmował on m.in. stworzenie interaktywnej platformy badań, konsultacji i monitorowania jakości przyrody, budowanie dialogu pomiędzy samorządami lokalnymi i parterami społecznymi oraz szereg działań edukacyjnych i angażujących mieszkańców miast. Projekt współfinansowany był przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (https://www.programszwajcarski.gov.pl/) z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Potrzeba edukacji społeczeństwa w zakresie ochrony zieleni w przestrzeni polskich miast, czy poprawy współpracy samorządów z interesariuszami w celu rozwiązania problemów zieleni w mieście jest tematem szerokim. Powstaje wiele inicjatyw na mniejszą skalę, w które zaangażowane są lokalne grupy społeczne, organizacje i fundacje jak *Miasto jest nasze*, (<https://miastojestnasze.org/zielen-w-miescie/>), *Sieć Przyjaciół Drzew* <http://drzewa.org.pl/przyjaciele-drzew/>, *Fundacja Green Cross Poland*. Trudno określić skalę tego wkładu.   1. **SPODZIEWANY STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEB PO ZAKOŃCZENIU PROJEKTÓW**   W związku z tym, że potrzeby w omawianym zakresie nie zostały jeszcze dobrze rozpoznane i skwantyfikowane, trudno ocenić stopień ich zaspokojenia, niemniej z uwagi na ogólną sytuację finansową i podejście samorządów należy się spodziewać, iż skala potrzeb jest ogromna a projekt w żaden sposób ich nie zaspokoi, może jednak stać się przykładem dla kolejnych inicjatyw tego typu. | |
| **1.2. CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROJEKTU I ZASPOKOJENIE POTRZEB** | |
| **A. WPŁYW CZYNNIKÓW PROGRAMOWYCH**  Nie zidentyfikowano czynników programowych, które istotnie wpływałyby na zaspokojenie potrzeb, na jakie odpowiada projekt.  **B. WPŁYW CZYNNIKÓW POZAPROGRAMOWYCH**  Bariery dla utrzymania lub wzrostu liczby drzew na terenach polskich miast to przede wszystkim niewystarczające środki finansowe przeznaczane na zieleń, braki instytucjonalne oraz prawo źle skonstruowane i niewłaściwie egzekwowane przez samorządy (na podstawie badań przeprowadzonych przez Fundację Sendzimira w 2011 r.). | |
| **1.3. ZGODNOŚĆ PROJEKTU ZE SZCZEGÓŁOWYMI ZAŁOŻENIAMI POIIŚ** | |
| Projekt jest w pełni zgodny ze szczegółowymi założeniami POIiŚ, w szczególności w zakresie realizacji zadań informacyjno-edukacyjnych nastawionych na zwiększenie zaangażowania obywateli w ochronę środowiska. Do działań tych należy realizacja ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie kształtowania postaw proekologicznych wśród grup zawodowych i decydentów wpływających na rozwój miast m.in w zakresie zarządzania i ukształtowania zieleni – jako elementu miejskiej przyrody i zwiększanie poczucia współodpowiedzialności grup docelowych za jakość przestrzeni i życia mieszkańców oraz bioróżnorodność na terenach zurbanizowanych i urbanizowanych. Zasięg realizowanych działań zwiększy uruchomiony w wyniku projektu potencjał współpracy międzysektorowej, a także stworzenie platformy praktycznej współpracy i wymiany doświadczeń nt. ochrony zasobów przyrodniczych pomiędzy samorządami polskich miast. Projekt przyczyni się do integracji różnych grup zawodowych, które mają największy wpływ na zieleń miejską – decydentów i inwestorów poprzez wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację tj. cykl warsztatów projektowych, szkolenie oraz konferencję międzysektorową. | |
| **2. OCENA DŁUGOFALOWYCH EFEKTÓW PROJEKTU** | |
| * 1. **DŁUGOFALOWY WPŁYW W OBSZARZE ŚRODOWISKA I ADAPTACJI DO ZMIAN KLIMATU** | |
| Wszystkie cele i działania projektu przyczyniają się do realizacji celów polityki ochrony środowiska, w tym w szczególności: adaptacji do zmian klimatu, a w szczególności gwałtownych zjawisk pogodowych – dzięki rozwojowi świadomości oddziaływania błękitno-zielonej infrastruktury oraz zachowania różnorodności biologicznej i usług ekosystemów (działania zwiększają wiedzę i umiejętności odbiorców, w zakresie uwzględniania czynników wpływających na ochronę bioróżnorodności w zarządzaniu zielenią). Działania podejmowane są w ramach edukacji ekologicznej – stąd ich zasadnicze znaczenie dla realizacji polityki ochrony środowiska.  Projekt zakłada działania edukacyjne mające na celu wzmocnienie mechanizmów służących ochronie przyrody, przeciwdziałaniu obniżania się różnorodności biologicznej, jak również ukształtowaniu systemowego podejścia do kwestii ochrony przyrody wśród najważniejszych interesariuszy. Projekt zakłada działania dotyczące zrównoważonego rozwoju: jakości życia, poszanowania zasobów i włączenia w decyzje dot. kształtowania zieleni wszystkich zainteresowanych stron.  Projekt może przyczynić się w sposób pośredni do zwiększenia powierzchni parków, zieleńców i terenów zieleni osiedlowej w miastach w stosunku do wartości z roku 2017, co jest jednym z celów PEP2030. Pożądane działania zależeć będą od podejmowanych działań przedsiębiorców, organów administracji samorządowej i innych interesariuszy. | |
| * 1. **DŁUGOFALOWY WPŁYW W OBSZARZE ROZWOJU GOSPODARCZEGO** | |
| Projekt, poprzez realizowanie dialogu międzysektorowego, wzmacniać będzie potencjał zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miast, m.in w oparciu o przewagę konkurencyjną, której źródłem może być zielono-błękitna infrastruktura. Projekt przewiduje podniesienie poziomu wiedzy grup docelowych dotyczących budowania systemowych rozwiązań służących ochronie miejskiej przyrody i planowania przestrzennego w sposób gwarantujący zachowanie bioróżnorodności i zapewnienie jak najlepszych warunków zdrowotnych i socjalnych wszystkim mieszkańcom. | |
| * 1. **DŁUGOFALOWY WPŁYW NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA** | |
| Za długofalowy wpływ projektu na poprawę jakości życia można uznać ochronę zieleni miejskiej w polskich miastach, w szczególności ograniczenie wycinania drzew i likwidacji zieleni. Będzie on wynikiem zainicjowania międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz interesariuszami – zarówno na poziomie gminnym, jak i międzysamorządowym. | |
| * 1. **INNE EFEKTY ZWIĄZANE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA** | |
| **EFEKT SYNERGII**  Nie zidentyfikowano.  **EFEKT IMPULSU**  Projekt może stanowić impuls do realizacji podobnych projektów przy udziale innych miast Polski. Jednym z działań projektu będzie stworzenie platformy praktycznej współpracy i wymiany doświadczeń nt. ochrony zasobów przyrodniczych pomiędzy samorządami polskich miast. Kolejne polskie miasta będą mogły szeroko korzystać z upowszechnianych i promowanych efektów współpracy miast zaangażowanych w projekt.  **EFEKT DŹWIGNI FINANSOWEJ**  Projekt nie jest pierwszym tego typu działaniem edukacyjno-informacyjnym na rzecz współpracy w zakresie ochrony zieleni w polskich miastach. Beneficjent już wcześniej prowadził podobny projekt „Licz na zieleń”, którego celem było wdrożenie innowacyjnych metod zarządzania przyrodą w trzech polskich miastach – Krakowie, Łodzi i Poznaniu.  Tym razem działania projektu skierowane zostały do miejskich urzędników i decydentów ale również przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.  **EFEKT PRZEMIESZCZENIA**  Nie zidentyfikowano.  **EFEKT UTRATY**  Podejmowana w projekcie problematyka wynika bezpośrednio z niedofinansowania utrzymania i ochrony zieleni w miastach, czy edukacji ekologicznej na poziomie samorządowym, stąd część przewidzianych działań odnosi się również do możliwości alternatywnego pozyskiwania środków czy efektywniejszych i przyjaźniejszych dla miejskiej przyrody sposobów gospodarowania i zarządzania, które wymagają jednak uruchomienia potencjału współpracy międzysektorowej. Bez kontynuacji działań w zakresie współpracy efekty projektu mogą być utracone.  **EFEKT INNOWACJI**  Projekt inicjuje dialog międzysektorowy w zakresie ochrony zieleni polskich miast. Działania projektu skierowane zostały do miejskich urzędników i decydentów i jednocześnie do przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu. Partycypacja i dialog w zakresie zarządzania i ochrony zieleni miejskiej, a także włączenie inwestorów publicznych i prywatnych w czynną ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych może zaowocować promocją nowatorskich rozwiązań w tym zakresie. | |
| 1. **EFEKT DODATKOWOŚCI** | |
| Środki unijne oraz prywatny wkład finansowy beneficjenta są obecnie jedyną możliwością finansowania działań przewidzianych w projekcie, zarówno w obszarze dotyczącym współpracy sektorowej, jak i szerokiej edukacji ekologicznej z zakresu adaptacji do zmian klimatu, oddziaływania zielono-błękitnej infrastruktury czy zachowania bioróżnorodności polskich miast.  Wnioskodawca nie dysponuje innym źródłem finansowania, które pozwoliłoby zrealizować część lub całość działań, w tym m.in związanych z przygotowaniem szkoleń, warsztatów i publikacji, takich środków nie posiadają również partnerzy.  Budżety samorządów nie przewidują możliwości finansowania ww. działań, nie ma w nich także wystarczających środków na ochronę i utrzymanie zieleni miejskiej (podstawowa bariera związana z ochroną zieleni miejskiej w Polsce) i finansowanie szerszych działań edukacyjnych. Brak systemowego podejścia do ochrony miejskiej przyrody i świadomości jej znaczenia nie skłania samorządów do poszukiwania alternatywnych środków na ten cel, a do zmiany takiego podejścia może z kolei przyczynić się realizacja działań przewidzianych w projekcie. Dodatkowo kondycja finansowa sektora NGO w Polsce nie pozwala żadnej organizacji na samodzielną realizację podobnych projektów, a sektor prywatny również, z podobnych powodów jak samorządy, nie angażuje się finansowo w realizację podobnych działań. | |
| 1. **EFEKTYWNOŚĆ INTERWENCJI** | |
| Dla projektu nie przeprowadzono analizy wariantów. Beneficjent wybrał najbardziej efektywną jego zdaniem opcję realizacji projektu, przy zakładanych kosztach. | |