**Załącznik nr 1**

do Protokołu z 21 posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji do Spraw Wód Granicznych

online, 26- 27 października 2023 r.

**Sprawozdanie z realizacji planu pracy Grupy Roboczej PL za rok 2023**

1. **Praca Grupy PL** realizowana była w oparciu o:

• Regulamin Grupy PL,

• Plan pracy Grupy PL na rok 2023 zatwierdzony na XX posiedzeniu Komisji

1. **Realizacja zadań**

**W dniu 22 września 2023 r. w Lwowie (Ukraina) odbyło się posiedzenie ukraińsko-polskiej Grupy roboczej PL. W związku z sytuacja militarną w Ukrainie spotkanie odbyło się online.**

Podczas narady przedstawiono informację dotyczącą Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie:

1. wyników i postanowień z protokołu XX Posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Komisji ds. wód granicznych (Rzeszów, Rzeczpospolita Polska 14-15 grudnia, 2022 roku).
2. informacji o zmianach przepisów w latach 2022-2023 w zakresie gospodarki wodnej,
3. aktualnych kierunków i prac w zakresie planowania i gospodarowania zasobami wodnymi w Ukrainie i w Rzeczypospolitej Polskiej,

4. systemu zarządzania gospodarką wodną w odniesieniu do instytucji rządowych i jednostek im podległych.

5. przygotowania i realizacji projektów w dorzeczu Bugu i Sanu,

6. dokumentów na XXI posiedzenie Komisji, a w tym: sprawozdanie pracy grupy PL za rok 2023 oraz Plan grupy PL na rok 2024

1. **omówienie wyników i postanowień z protokołu XX Posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Komisji ds. wód granicznych (**Rzeszów, Rzeczpospolita Polska 14-15 grudnia, 2022 roku**)**

Odczytano protokół XX Posiedzenia Ukraińsko-Polskiej Komisji ds. wód granicznych.

Kierownicy ukraińskiej i polskiej części Grupy PL poinformowali o wynikach posiedzenia Komisji. Uczestnicy spotkania wspólnie omówili zadania przydzielone grupie roboczej ds. wód granicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wspólnych ukraińsko-polskich projektów, a mianowicie: grantu w ramach programu Polska Pomoc „Wzmocnienie administracji rządowej i samorządowej w ukraińskiej części zlewni Bugu, Sanu i Dniestru w związku z efektywnym zarządzaniem środowiskiem wodnym i właściwym wdrażaniem systemu prawnego UE w zakresie gospodarki wodnej, w tym odbudowy potencjału tych instytucji po stratach doznanych w wyniku agresji rosyjskiej” oraz dotację na realizację projektu „Czyste Morze Bałtyckie – ścieki w rejonie lwowskim i wołyńskim” w ramach programu SI Baltic Program Sąsiedztwa Morskiego.

1. **Informacja o zmianach przepisów w zakresie gospodarki wodnej w latach 2022-2023**

* Strona ukraińska przedstawiła informacje o zmianach w ukraińskim ustawodawstwie w latach 2022-2023, z których najważniejsze to:
* Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 20.01.2022 r. nr 39 „W sprawie zatwierdzenia Procedury ustalania sposobów funkcjonowania sztucznych jednolitych części wód i systemów gospodarki wodnej”, które określa mechanizm ustalania sposobów funkcjonowania sztucznych jednolitych części wód i systemy gospodarki wodnej w celu zaopatrzenia w wodę ludności i gałęzi gospodarki, z uwzględnieniem wymagań środowiskowych i interesów wszystkich użytkowników wody, bezpiecznych warunków życia ludności, ochrony przed szkodliwym działaniem wody, ochrony zasobów wodnych przed zanieczyszczenie i wyczerpanie.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 8 października 2022 r. nr 895-r „W sprawie zatwierdzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym na niektórych terytoriach w obrębie obszarów dorzeczy”, opracowane w celu ograniczenia potencjalnych negatywnych skutków powodzi na obszarze Obszar dorzecza Wisły.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 09.12.2022 nr 1134-r „W sprawie zatwierdzenia Strategii wodnej Ukrainy na okres do 2050 roku”. Niniejsza Strategia jest dokumentem określającym główne zasady polityki państwa w zakresie korzystania z wód oraz ochrony i odtwarzania zasobów wodnych.
* Zalecenia metodologiczne dotyczące wyznaczania celów środowiskowych, opracowania programu działań i przeprowadzenia analizy efektywności ekonomicznej programu działań Planu gospodarowania wodami w dorzeczu.
* Zmiany w Ustawie Ukrainy „O wodzie pitnej i zaopatrzeniu w wodę pitną” zmienione ustawami nr 2047-VIII z dnia 18.05.2017 r., nr 2887-IX z dnia 12.01.2023 r.
* Zarządzenie Państwowej Agencji Wodnej Ukrainy nr 18 z dnia 25 stycznia 2023 r. zatwierdziło Program Monitoringu Wód (w zakresie monitoringu diagnostycznego i operacyjnego wód powierzchniowych) na rok 2023.
* Ustawa Ukrainy „O akwakulturze” ze zmianami nr 2989-IX z dnia 21.03.2023 r., która określa specyfikę udostępniania obiektów hydrotechnicznych na potrzeby akwakultury do użytkowania na warunkach dzierżawy.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 11.07.2023 nr 703 w sprawie zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów Ukrainy z dnia 08.10.2012 nr 963 „W sprawie zatwierdzenia procedury rozliczania państwowej ewidencji studni artezyjskich i ich wyposażenia do pomiaru objętości wydobywanej wody gruntowej.” Stwarza to warunki do operacyjnego reagowania na wyzwania czasu wojny i przezwyciężenia skutków rosyjskiego aktu terrorystycznego w Kachowskiej ZW, gdyż pozwala na szybkie zaopatrzenie ludności w wodę pitną.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 21.07.2023 nr 758 „W sprawie zatwierdzenia Procedury prowadzenia Państwowego Rejestru pestycydów i środków agrochemicznych dopuszczonych do stosowania w Ukrainie”.
* Rozporządzenie Ukrainy z dnia 13.07.2023 nr 3227-IX „W sprawie zmiany niektórych ustaw Ukrainy w zakresie usprawnienia i cyfryzacji procedury oceny oddziaływania na środowisko”. Jednolity rejestr ocen oddziaływania na środowisko to jednolity system informacyjno-komunikacyjny zapewniający tworzenie, przeglądanie, gromadzenie, wprowadzanie, zbieranie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przeglądanie, przechowywanie, ochronę, ewidencjonowanie i udostępnianie informacji z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, oraz elektroniczną interakcję informacyjną pomiędzy podmiotami przeprowadzającymi ocenę oddziaływania na środowisko.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 04.08.2023 r. nr 816 „Niektóre zagadnienia opracowywania strategii rozwoju regionalnego i planów działania w celu ich realizacji oraz monitorowania realizacji określonych strategii i planów działania”. Pozwoli to na rozpoczęcie prac nad aktualizacją dotychczasowej Strategii Państwa na rzecz Rozwoju Regionalnego z uwzględnieniem nowych wyzwań i możliwości. Chodzi o pełnoskalową wojnę Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie i jej wpływ na wspólnoty terytorialne i regiony, a także szanse, jakie wiążą się z uzyskaniem przez Ukrainę statusu kandydata do członkostwa w UE i rozpoczęciem negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do UE.
* Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 19.06.2023 nr 622 „W sprawie zmian przepisów zatwierdzonych uchwałami Rady Ministrów Ukrainy z dnia 30 marca 1998 r. nr 391 i z dnia 19 kwietnia 2017 r. nr 275”. Wprowadzono zmiany w „Przepisach o Państwowym Systemie Monitoringu Środowiskowego”.
* Ustawa Ukrainy z dnia 12.01.2023 r. nr 2887-IX „O odprowadzaniu ścieków i oczyszczaniu ścieków”. Ustawa ta określa zasady prawne, ekonomiczne i organizacyjne funkcjonowania systemu odprowadzania ścieków, mającego na celu stworzenie korzystnych warunków dla życia ludzi i ochronę środowiska naturalnego przed negatywnym wpływem ścieków.
* Strona polska przedstawiła informacje o zmianach w przepisach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej dotyczących gospodarki wodnej, w tym:
* **Zmiany Prawa wodnego, które weszły w życie 10.11.2022 r.:**
* Nowy podział na obszary dorzeczy i regiony wodne;
* Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia wodnoprawnego załącza się potwierdzenie skutecznego zgłoszenia, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. O ochronie przyrody, jeżeli jest wymagane.
* **Zmiana Prawa wodnego, która weszła w życie 01.01.2023 r.:**
* w art. 109 - podniesiono maksymalne stawki opłat m. in. za stosowanie nawozów niezgodnie z przepisami, za przechowywanie nawozów naturalnych niezgodnie   
  z przepisami, prowadzenie dokumentacji realizacji programu działań niezgodnie   
  z przepisami, brak planu nawożenia azotem
* w art. 190 – legalizacja urządzeń wodnych – jednostkowa stawka opłaty 5000,15zł
* w art. 191 – maksymalne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenia dopuszczalnych ilości i jakości składu wprowadzanych ścieków
* w art. 398 – podniesiono stawki za:
* wydanie pozwolenia wodnoprawnego 250zł
* przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego 100,23zł
* Wydanie oceny wodnoprawnej 1000,04zł
* **w art. 555 w ust. 2 pkt 6 i 7**:
* "6) plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy - stają się planami gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w rozumieniu art. 318 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi i aktualizacji do dnia 22 marca 2023 r.;
* 7) plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy - stają się planami zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy w rozumieniu art. 172 ust. 1 niniejszej ustawy i podlegają przeglądowi do dnia 22 marca 2023 r.   
  i w razie potrzeby aktualizacji;";
* **Aktualizacja planów gospodarowania wodami**
* **Aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym**

1. **Aktualne kierunki/obszary prac w zakresie planowania i gospodarowania zasobami wodnymi**

* Strona ukraińska przedstawiła aktualne kierunki gospodarowania zasobami wodnymi:

Realizując postanowienia Ramowej Dyrektywy Wodnej, uchwałą Rady Ministrów Ukrainy z dnia 18.05.2017 r. nr 336 zatwierdzono tryb opracowywania planów gospodarowania wodami w dorzeczach. Plan gospodarowania wodami w dorzeczu (PGWD) opracowywany jest w celu osiągnięcia celów środowiskowych określonych dla każdego obszaru dorzecza w ustalonych ramach czasowych.

Od 1 września 2023 roku Państwowa Agencja Wodna Ukrainy oraz Zarząd Dorzecza Zasobów Wodnych Bugu i Sanu opracowały następujące elementy planu zarządzania dla zlewni Bugu i Sanu Obszar Dorzecza Wisły:

- opis dorzecza (strefy hydrograficzne i gospodarki wodnej, klimat, rzeźba terenu, geologia, hydrogeologia, gleby, roślinność, świat zwierząt, reżim hydrologiczny, specyfika dorzecza);

- zidentyfikowane jednolite części wód powierzchniowych – 269 jednolitych części wód (w tym: kandydaci na znacząco zmienione jednolite części wód– 160; sztuczne jednolite części wód– 7);

- główne wpływy antropogeniczne na stan ilościowy i jakościowy wód powierzchniowych i podziemnych;

- strefy (terytoria) podlegające ochronie i ich wyznaczanie;

- opracowano program monitoringu wód powierzchniowych;

- zdefiniowane warunki referencyjne;

- przeprowadzono analizę ekonomiczną wykorzystania wody;

- mapowanie systemu monitoringu, wyniki prowadzonych programów monitoringu wód powierzchniowych (ekologicznych i chemicznych), wód podziemnych (chemicznego i ilościowego), stref (terytoriów) objętych ochroną;

- przeprowadzono opis realizacji programów lub działań, w tym sposobów osiągnięcia określonych celów;

- określa się cele środowiskowe dla wód powierzchniowych, podziemnych i stref (terytoriów) podlegających ochronie oraz warunki ich osiągnięcia.

Obecnie dobiegają końca prace nad opracowaniem programu działań na rzecz dorzecza Wisły, ich zawartości oraz problemów do rozwiązania.

Do 1 grudnia 2023 roku planowane jest zakończenie prac nad projektem Planu gospodarowania wodami w dorzeczu Wisły oraz rozpoczęcie procedury jego strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i konsultacji społecznych.

Implementację Dyrektywy 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym (zwanej dalej Dyrektywą Powodziową) określa załącznik XXX do rozdziału 6 „Środowisko„ Rozdziału V „Współpraca gospodarcza i sektorowa” Układu Stowarzyszeniowego, a także Rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 25 października 2017 r. nr 1106 „W sprawie wykonania Układu Stowarzyszeniowego”. Celem niniejszego dokumentu jest opracowanie planu działań w zakresie oceny i zarządzania ryzykiem powodziowym w celu ograniczenia negatywnych skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej.

Rozporządzeniem Rady Ministrów Ukrainy z dnia 08.10.2022 r. nr 895-r „W sprawie zatwierdzenia planów zarządzania ryzykiem powodziowym na niektórych terytoriach w obrębie obszarów dorzeczy” zatwierdzono Plan zarządzania ryzykiem powodziowym na niektórych obszarach obszaru dorzecza Wisły na lata 2023-2030.

Plan zawiera cele zarządzania ryzykiem powodziowym, zestaw działań i kolejność ich realizacji mających na celu zapobieganie, ochronę, przygotowanie, prognozowanie i system wczesnego ostrzegania dla niektórych terytoriów znajdujących się na obszarze dorzecza Wisły, analizę kosztów i ekonomiczności korzyści wykorzystywane do oceny działań mających skutki transgraniczne, oceny i monitorowania stanu realizacji planu, wykazu właściwych organów oraz, w razie potrzeby, mechanizmów koordynacji w obszarach transgranicznych dorzeczy.

W celu harmonizacji z Planem Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Wisły opracowywane są działania projektu Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym w Dorzeczu Wisły na lata 2023-2030 z kolejną rewizją co 6 lat, co pozwoli zapewnić jednolity okres planistyczny dla obu planów i wdrążyć zintegrowane zarządzanie dorzeczem Wisły.

W latach 2022-2023 nie przeznaczono środków na realizację działań przewidzianych w Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla Dorzecza Wisły.

* Strona polska przedstawiła bieżące kierunki/obszary zarządzania zasobami wodnymi w Polsce:
* **Plan Gospodarowania Wodami** to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych w gospodarce wodnej, których projekty są opracowywane co 6 lat przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W celu osiągnięcia i utrzymania dobrego stanu wszystkich wód i ekosystemów od wód zależnych oraz osiągnięcia celów środowiskowych, w obszarze dorzecza Wisły opracowano zestaw działań obejmujący łącznie 12 784 zadania, których szacunkowy koszt wynosi ponad 16,6 mld zł. Głównymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację tych działań są:

- sprawujący zarząd i sprawujący nadzór nad obszarami chronionymi (55,23% działań)

- gmina lub przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (18,55% działań)

- PGW WP RZGW, ZZ; właściciel urządzenia wodnego (7,30% działań)

* **Krajowy Program Oczyszczania Ścieków** Komunalnych stanowi wykaz aglomeracji, które muszą zostać wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalnie ścieków w terminach określonych w Programie. Program ten po raz pierwszy został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 16 grudnia 2003 r. VI aktualizację Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK) Rada Ministrów przyjęła w dniu 5 maja 2022 r.
* **Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy.** PPSS ma przyczynić się do zintegrowanej ochrony wód i gospodarki wodami, mając na celu zapewnienie dobrej jakość oraz wystarczającej ilość wód służących wszystkim działom gospodarki narodowej oraz środowisku naturalnemu.
* **Program przeciwdziałania niedoborowi wody** na lata 2021–2027 to kolejny strategiczny dokument planistyczny opracowywany przez Ministerstwo Infrastruktury. Program ma wskazać niezbędne do realizacji działania w obszarze m.in. budowy zbiorników retencyjnych, hydroenergetyki i melioracji, które pozwolą na zwiększenie poziomu retencji wód w Polsce z 6,5% do 15%.
* **Wstępna Ocena Ryzyka Powodziowego** – to podstawowy dokument, którego celem jest wyznaczenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne.
* **Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP)** jako dokumenty planistyczne stanowią nietechniczny środek ochrony przeciwpowodziowej mający na celu ograniczenie potencjalnych negatywnych konsekwencji powodzi.
* **Plany Zarządzania Ryzykiem Powodziowym** to dokumenty, których głównym celem jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej, poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń.

1. **Przedstawienie systemu zarządzania gospodarką wodną Rzeczpospolitej Polskiej i Ukrainy w odniesieniu do instytucji rządowych i jednostek im podległych**

* Strona ukraińska przedstawiła informacje o Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy, jej strukturze i głównych zadaniach.
* Strona polska przedstawiła informację o Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie, strukturę, kompetencje i obszar działania PGW WP.

1. **Informacje o przygotowaniu i realizacji projektów na Bugu i dorzeczu Sanu. Rozpatrzenie aktualnego stanu złożonych wniosków projektowych oraz planowanych w ramach międzynarodowych programów pomocy technicznej**

* Strona ukraińska przedstawiła Informacje o stanie przygotowań i realizacji wspólnych projektów ukraińsko-polskich w dorzeczach Bugu i Sanu, a mianowicie:

„Wzmocnienie rządu i samorządu lokalnego w ukraińskiej części zlewni Bugu, Sanu i Dniestru w zakresie efektywnego zarządzania środowiskiem wodnym oraz prawidłowego wdrażania systemu prawnego UE w zakresie gospodarki wodnej, łącznie z odbudową potencjału tych instytucji po stratach poniesionych w wyniku rosyjskiej agresji.” Projekt będzie realizowany do końca 2024 roku poprzez zapewnienie wsparcia technicznego stronie ukraińskiej oraz prowadzenie szkoleń dla służb Państwowej Agencji Zasobów Wodnych Ukrainy.

* „Czyste Bałtyckie Źródło – Ścieki Obwodu Lwowskiego i Wołyńskiego”. Celem projektu jest zapewnienie ukraińskim organizacjom i samorządom lokalnym jasnego zrozumienia narzędzi umożliwiających rozpoczęcie planowania skutecznego oczyszczania ścieków, wiedzy o najlepszych praktykach, modelach operacyjnych i finansowych, a także różnego rodzaju wyzwaniach, z którymi można się zmierzyć podczas zintegrowanych prac mających na celu osiągnięcie dobry stan środowiska Dorzecze Wisły.
* „Zapewnienie swobodnego przepływu w górnym biegu zachodniego Bugu (eliminacja 5 przeszkód)”. Realizacja tego projektu jest kolejnym krokiem w kierunku skutecznego i rozsądnego usunięcia sztucznych przeszkód i renaturyzacji rzek.
* „Przebudowa oczyszczalni i budowa stacji przeróbki osadów w celu oczyszczania i utylizacji ścieków oraz produkcji biogazu do kogeneracji na terenie miasta Lwowa”
* „Przebudowa oczyszczalni ścieków na ul. Rudnikowskiej, 192 w m. Mościska, powiat jaworowski, obwód lwowski”
* „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bełz, powiat czerwonogradzki, obwód lwowski”
* „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Sosnówce w rejonie czerwonogrodzki, obwód lwowski”
* „Przebudowa i ponowne wyposażenie techniczne obiektów oczyszczania ścieków w mieście Żółkiew
* „Budowa oczyszczalni ścieków w mieście Kamionka Bużańska”
* „Budowa oczyszczalni ścieków na terenie wsi Sołonka w rejonie lwowskim w obwodzie lwowskim”
* „Przebudowa oczyszczalni ścieków – kompleks przemysłowo-gospodarczy, blok zbiornikowy nr 2, budowa siatki, stabilizatory tlenowe, biopłato Rawa Ruska, rejon żółkiewski, obwód lwowski”
* „Przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Mikołajów”
* „Nowa budowa sieci kanalizacyjnych przy ul. Hałycka, ul. Lisowa, ul. Wynnykswśka wraz z instalacją oczyszczalni ścieków we wsi. Pidberizci w obwodzie lwowskim w obwodzie lwowskim”
* „Oczyszczalnie głębokiego biologicznego oczyszczania ścieków w miejscowości wieś Obroszyn".
* Strona polska przedstawiła informację w zakresie projektów realizowanych w zlewni Sanu i Bugu przez odpowiednio RZGW Rzeszów i RZGW Lublin a mianowicie:
* odtworzenie pierwotnej pojemności zbiornika przystopniowego Rzeszów
* ochrona przed powodzią i odprowadzenie wód powierzchniowych w zlewni potoku Motwica na terenie gminy Laszki i gminy Jarosław, woj. Podkarpackie
* Zabezpieczeniu przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug
* rzeka Płonka - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki wraz budowlami - 13,750 km
* rzeka Siennica - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki wraz budowlami - 11,676km
* przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. Węgrowski
* przebudowa koryta rzeki Kukawka w km 14+500 do 20+900

1. **Informacja o wielkościach poboru i zrzutu ścieków w dorzeczach Bugu i Sanu w latach 2019-2021**

Strony przekazały szczegółowe informacje dotyczące wielkości poboru wody i zrzutów ścieków w dorzeczach Bugu i Sian w latach 2019-2021 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy.

1. **Prezentacja dokumentów na XХІ posiedzenie Komisji, a w tym: sprawozdanie pracy grupy PL za rok 2023 oraz Plan grupy PL na rok 2024.**

Strony przedstawiły informacje na temat realizacji planu pracy grupy PL za rok 2023 na XXI posiedzenie ukraińsko-polskiej komisji do spraw wód granicznych. Przedstawiono Plan pracy grupy PL na rok 2024.

**III. Zadanie niewykonane.**

Grupa PL zrealizowała zadania określone w planie na rok 2023.

Opracowanie informacji o zmianach w prawodawstwie wodnym, aktualnych trendach w planowaniu i zarządzaniu zasobami wodnymi, systemie gospodarki wodnej, a także o przygotowaniu i realizacji projektów w obu krajach ma charakter stały i będzie kontynuowane w nadchodzących latach.