**Приложение 2**

***Превод от английски език***

# Програма Interreg VI-A Румъния-България

# СЕО процедура и ПРОЦЕС на консултиране В БЪЛГАРИЯ

1. **Преглед на процедурата по СЕО в България**

Стратегическата екологична оценка (СЕО) се извършва в съответствие с разпоредбите на Директива 2001/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2001 г. относно оценката на въздействието на определени планове и програми върху околната среда (Директива за СЕО), транспонирана в националното законодателство.

Първата стъпка от процедурата по СЕО е скринингът - етапът, на който се взима решение за необходимостта от екологична или оценка или оценка на съответствието.

Според чл.81, ал.1, т.1 от ЗООС[[1]](#footnote-1), СЕО се разработва за „планове и програми, които са в процес на изготвяне и/или одобряване от централните и местните органи на изпълнителната власт, местната власт и Народното събрание”. Ако е необходимо, като част от доклада за СЕО се изготвя доклад за оценка на съответствието (ОС). Съгласно изискванията на Закона за биологичното разнообразие и разпоредбите на Наредбата за ОС, ако даден проект/програма има вероятност да има значително въздействие върху зона от Натура 2000, този проект/програма подлежи на оценка за съответствие.

Съгласно чл.4, ал.1 от Наредбата за ЕО[[2]](#footnote-2), компетентен орган за „програмите, които се утвърждават от централните органи на изпълнителната власт и Народното събрание” е Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Докладът за ЕО следва да бъде изготвен от независим екип от експерти с ръководител на екипа, притежаващ сериозен професионален опит, съгласно изискванията на чл. 83, ал.1 от ЗООС и чл.16 от Наредбата за ЕО.

Втората стъпка от процедурата по СЕО е да се определи обхватът на екологичната оценка. Съгласно Наредбата за ЕО се провеждат консултации относно обхвата на доклада за ЕО с Министерството на околната среда и водите в България, както и с други ключови компетентни органи.

Следващата стъпка е да се разработи екологичен доклад, включително анализ на базовото състояние, определяне на вероятните въздействия и очертаване на мерки за смекчаване. Проектът на екологичен доклад следва да бъде оповестен за обществеността за срок от 30 дни.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Постановление на Министерския съвет от 7 юни 2019 г. за разработване на стратегически и програмни документи на Република България за управление на средствата от Европейския съюз за програмен период 2021-2027 г., всеки национален орган (Водеща институция) трябва да организира поне едно публично обсъждане на съответната програма, което може да се проведе и дистанционно. Дистанционното обсъждане се провежда в електронна среда в реално време.

Общественото обсъждане се организира като част от консултативния процес по Наредбата за ЕО, след 30-дневния публичен достъп до документите.

След интегриране на коментарите в рамките на консултациите с компетентните органи и широката общественост, вкл. получените по време на общественото обсъждане, окончателният вариант се внася в МОСВ за одобрение.

Схематичен преглед на етапите на СЕО е даден на следващата фигура.

Скрининг на стратегическата екологична оценка (СЕО) и оценката за съответствие (ОС)

Компетентен орган (КО) по въпросите на околната среда (Министерство на околната среда и водите на България)

**Консултация с обществеността и властите, заинтересовани от програмата**

Обобщен доклад за съответствието на програмата с основните резултати и препоръки от документацията на СЕО

Одобряване на обобщения доклад от СО

Мерки за наблюдение и контрол по време на изпълнение на програмата

Становище (България ), издадено от КО относно доклада за ЕО

Представяне на резултатите от СЕО в Министерството на околната среда и водите за становище

Включване на резултатите от консултациите и изготвяне на окончателния доклад за СЕО и доклада към него като Приложение (ОС)

Консултации по програмата и доклада за ЕО (вкл. доклад на ОС) с компетентен орган, заинтересовани страни, трети страни и обществеността

Изготвяне на доклад за СЕО

Консултации за обхвата на стратегическата екологична оценка с компетентен орган, заинтересовани страни, трети страни (и обществеността – в България)

Изготвяне на обхват на стратегическата екологична оценка (и план за консултации-България)

НЕ

ДА

Необходим ли е докладът за СЕО?

Оценяване на вероятното ниво на отрицателно въздействие върху защитените Натура 2000 зони

Необходим ли е докладът за ОС?

Изготвяне на доклад за ОС (като Приложение към СЕО)

Изготвяне на обхвата на доклада за ОА като част от доклада за ОВОС

Представяне на доклада за ОС пред МОСВ за становище

Консултации относно обхвата на доклада за ОС като Приложение към стратегическата екологична оценка с населението, заинтересованите страни и трети страни

ДА

НЕ

* 1. **Скрининг**

Уведомление до българския компетентен орган (КО), изпратено на 13 август 2021 г.

Отговорът от КО е получен на 17 септември 2021 г.

Резултат: Скринингът е задължителен за програмата Interreg VA Румъния-България.


* 1. **Определяне на обхвата**

Докладът за определяние на обхвата е изпратен на КО и ключовите заинтересовани страни за консултация на 13 август 2021 г.

Последен коментар, получен на 17 септември 2021 г. Получените коментари и препоръки са изложени в Приложение 1.

* 1. **Екологична оценка**

Проект на екологичния доклад, представен на КО и ключовите заинтересовани страни за консултация и оповестен за обществеността на 21 февруари 2022 г.



Последен коментар получен на 28.04.2022 г.

Организиран публичен дебат онлайн на 25.03.2022 г.

* 1. **Интеграция** на коментари от консултациите в програмата и/или доклада за околната среда

Получените коментари и препоръки са изложени в Приложение 1.

Приложение 1 Препоръки – обществено обсъждане

Таблица 1: Препоръки – обществено обсъждане

| № | Извършени консултации / община / кметство / контролен орган / ведомство / НПО и др. организации | Цитати на изразените мнения, препоръки/бележки и др. | Приема се / Не се приема и мотиви |
| --- | --- | --- | --- |
| ДОКЛАД ЗА ОБХВАТА | | | | |
| 1 | МОСВ № ЕО – 30 / 17.09.2021г. | 1. Относно изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС):   Според представената информация, географският обхват на програмата е: седем области в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем области в северната част на България (Видин, Враца , Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). Всичките 15 NUTS3 региона са разположени по дължината на 630 км от румънско-българската граница.  Заложени са следните цели, приоритети и конкретни цели.   1. Цел на политиката 3 – „По-свързана Европа – мобилност и регионална ИКТ свързаност“    1. Приоритет 1 „Добре свързан регион“   Специфична цел 1.1 „Развитие и засилване на стабилност и устойчивост към изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност“.   1. Цел на политиката 2 – “По-зелена Европа с по-ниски въглеродни емисии”    1. Приоритет 2 "Зелен регион"   Специфична цел 2.1 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид екосистемни подходи“;  Специфична цел 2.2 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.   1. Цел на политиката 4 – „По-социална и приобщаваща Европа (прилагане на европейския стълб на социалните права)“ 2. Приоритет 3 „Образован регион”   „Специфична цел 3.1 „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в  областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна  инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда“.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България (ТГС) 2021-2027 г. засяга области в обхвата на чл. 85, ал. 1 от ЗООС. Заложените в програмата дейности и мерки очертават рамка за бъдещо развитие на инвестиционните предложения по Приложения № 1 и № 2 от ЗООС. С оглед на това, на основание чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (Наредба на ЕО) програмата подлежи на задължителна ЕО.  В случай, че програмата за ТГС Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 бъде одобрена на национално ниво от Министерския съвет на Република България, съгласно чл. 4, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентен орган за провеждане на процедурата за ЕО е министърът на околната среда и водите.  Съгласно чл. 82, ал. 1 от ЗООС, процедурата за ЕО е напълно съвместима с действащите процедури за изготвяне и утвърждаване на програмата. Екологичната оценка на Програмата за ТГС 2021-2027 г. се извършва едновременно с нейното изготвяне. Екологичната декларация е задължително условие за последващото му одобрение. Органите, отговорни за одобряването и изпълнението на програмата, трябва да се съобразят с екологичната декларация и посочените в нея условия, мерки и ограничения.  Уведомяваме Ви, че Министерството на околната среда и водите е изпратило писмо до Басейнова дирекция (БД) „Дунавски район“ и БД „Черноморски район“ с искане за становища по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ), както и допустимостта на проектопрограмата към режимите по ЗВ и в одобрените Планове за управление на речните басейни и Планове за управление на риска от наводнения. Те ще ви бъдат предоставени при получаването им в МОСВ.   * + 1. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):   Като се има предвид, че ТГС Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 е предмет на задължително изготвяне на ЕО, той също попада в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (Наредба за ОС, ДВ, бр. 73/ 2007 г. изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване на защитените територии по чл.31, ал.4 във връзка с ал.1 от ЗБР.  При проверката за допустимост по смисъла на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за общото събрание се установи, че ТГС Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 г. е допустима в съответствие с произтичащите от това планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с:   * режимите на защитените територии, определени със Закона за защитените територии, заповедите за обявяването им и с одобрените планове за управление, * режимите на защитените зони, определени със заповедите по чл. 12 от ЗБР и плановете за тяхното управление.   След преглед на представената документация и на основание чл. 36, ал. 3 от Наредбата за общото събрание, въз основа на критериите по чл. 16 от същия е направена оценка на вероятната степен на отрицателно въздействие, според която ТГС Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. „няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природните местообитания, популациите и местообитанията на видове, защитени в защитени територии поради следните причини:   1. ТГС Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 се изготвя за обхвата на осем области на територията на страната ни, като нивото, което предвижда, се ограничава до определяне на мерки и приоритети, чрез които да се изпълнят основните специфични цели:   Развитие и укрепване на устойчива, устойчива на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до TTM и трансгранична мобилност; Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия, и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемните подходи; Подобряване защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване; Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на дистанционното и онлайн обучение; Насърчаване на интегрирано и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в селските райони.   1. ТГС Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. предвижда дейности за: подобряване на свързаността и мобилността през река Дунав; подобряване на условията за корабоплаване и безопасност по река Дунав и Черно море (неизчерпателен списък); действия за предотвратяване на риск от бедствия и устойчивост; действия по изменението на климата; намаляване на замърсяването на околната среда; подкрепа за развитието на зелени инфраструктури; подобряване на опазването на биологичното разнообразие, възстановяването и устойчивото използване и защита на природното наследство, включително Натура 2000 и Рамсар; подобряване на качеството на услугите за образование и обучение и увеличаване на възможностите за заетост; изграждане на устойчивост на местната икономика и повишаване на нейната конкурентоспособност; 2. По отношение на техническото задание за обхвата и съдържанието на ЕО:   Заданието е изготвено принципно в съответствие с изискванията към съдържанието и обхвата на доклада за СЕО, съгласно разпоредбата на чл. 86, ал. 3 от ЗООС. Според информацията, представена в заданието, имаме следните бележки и препоръки:   1. Обръщаме внимание, че общините Русе, Силистра, Велико Търново, Плевен, Монтана, Враца и Видин имат разработени и изпълняват общински програми за управление на качеството на атмосферния въздух по чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и тази информация следва да се вземе предвид при изготвяне на доклада за СЕО. 2. Ежедневни, тримесечни и годишни бюлетини за качеството на атмосферния въздух се публикуват на сайта на Изпълнителната агенция по околна среда и в тази връзка изречението на стр. 49 „за замърсителите на въздуха за българския трансграничен регион са взети от публикуваните месечни и тримесечни бюлетини на Изпълнителната агенция по околната среда и от ежедневните доклади за състоянието на околната среда на Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите...“ следва да се коригира, както следва: данните за замърсителите на въздуха за българския трансграничен регион са взети от публикувани ежедневни, тримесечни и годишни бюлетини на Изпълнителната агенция по околна среда и ежедневните екологични доклади на Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите...” 3. Страница 49 от декларацията за обхвата и съдържанието гласи: „Причините за лошото качество на въздуха в България включват топлоелектрически централи, хранително-вкусовата промишленост и емисиите от превозните средства“. Отбелязваме, че източникът на това твърдение - Международната асоциация за медицинска помощ на пътуващите, обхваща цялата територия на страната, а не конкретно въпросната трансгранична зона. Следователно подобни твърдения, ако останат в доклада за СЕО, трябва да се основават на специфична за региона информация. 4. Страница 63 от заданието за обхват и съдържание гласи следното.   „Замърсяването на въздуха в района на ​изпълнението на програмата Interreg VI-A Румъния-България е проблем, който трябва да бъде внимателно разгледан, тъй като настоящият анализ разкрива предизвикателството на липсващите данни, което може да означава липса на мониторинг, или прозрачност по отношение на мониторинга на качеството, и осигуряването на наличността на данни е добра отправна точка. Смятаме, че това твърдение е неоснователно, още повече, че е използван изразът „може да означава“. Не е ясно какви данни липсват за качеството на атмосферния въздух за територията на разглеждания български трансграничен регион. Освен това този текст противоречи на текста на стр. 49 и посочен в т. ІІІ, т. 2 от писмото. Текстът трябва да бъде прецизиран, базиран на конкретна и точна информация или да отпадне.   1. Текстът разкрива много пропуски в превода, неправилно използване на термини, включително несъществуващи думи, които трябва да бъдат премахнати, напр.  * - В т. 2.4.2. "Закон за опазване на околната среда (ЗООС) - Обн. ДВ. 91/25 септември 2002 г., посл. изм. ДВ. 36 от 3 май 2019 г." * В т. 2.4.4 „Наредба за СЕО за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – обн. ДВ, бр. 57 от 2 юли 2004 г. посл. изм. ДВ, бр. 67 от 23 август 2019 г.“ да се изм., както следва: Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми - обн. ДВ бр. 57 от 2 юли 2004 г. “обн. ДВ бр. 70 от 7 август 2020 г." * „Етап на проекция” до референтната точка за обхват и съдържание на страница 9, „точка 2.2 Географската рамка за СЕО” на страница 10, „училищното население” на страница 16; * - Има текст, който е оставен в режим на проследяване на промените, напр. ПРОЕКТ МАЙ АВГУСТ 2021 г. на страница 10;   3.1. РАМКА НА ПОЛИТИКАТА ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА;   * + - 1. 3.3. ЦЕЛИ И НАСОКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА;       2. 5.1.8. ЛАНДШАФТ И ЗЕМНО ПОКРИТИЕ. т.3.1   Рамка на политиката за околната среда:  - Заглавието на документа е „Конвенция за сътрудничество за опазване и устойчиво използване на река Дунав“  - План за управление на басейна на река Дунав на МКОРД (Международна комисия за опазване на река Дунав)  - Ръководни принципи за устойчива хидроенергия - 2013” ​​(httDs: // \ Yww. Icpdr.org/main/activities-Droiects/hydropower)  - Програмата -МКОРД –План на програма за устойчива защита от наводнения за управление на риска от наводнения в международния басейн на река Дунав  7. В т. 3.2, в таблицата на стр. 17, част Води, в последното изречение и навсякъде в текста на документа "хранителни вещества" да се замени с "хранителни вещества".  8. Редактиране на:  RE0.4.2 Насърчаване на устойчивото използване на водните ресурси, включително идентифициране и защита на потенциални източници на снабдяване с прясна питейна вода.  RE0.4.3 Предотвратяване на инциденти със замърсяване, намаляване на замърсяването с органични, хранителни и опасни вещества.   1. Следният параграф следва да бъде преформулиран: „Разработете структури за защита от наводнения и обърнете внимание на всички аспекти на управлението за предотвратяване на наводнения, като се съсредоточите върху смекчаване на ефектите от изменението на климата, включително прогнози за наводнения и системи за ранно предупреждение, като например подобрения на инфраструктурата на мостове и железопътни релси, подобряване на рехабилитацията на язовирни съоръжения, изграждане/укрепване, укрепване на речните брегове, изграждане на зелени „буферни зони“ в градските зони, за да се позволи дренаж, мобилизиране на трансгранични заинтересовани страни чрез: “ 2. За да се изясни преводът на следващия параграф на страница 31, дейностите в RO 3 „Подпомагане на управлението на водата и земята чрез екологични решения (напр.:) мазилки, възстановяване на реки и озеленяване на природата, градски дренажни системи, натурализирано езерце за дъждовна вода и други.) 3. Редакция на т. 5.1.4 ВОДИ (ПОВЪРХНОСТНИ И ПОДЗЕМНИ ПОДЗЕМНИ ВОДИ)   Предлагаме следните редакции и корекции в текста за водите на стр. 46-47 България   1. Управлението на водите в Република България се осъществява на национално и басейново ниво. В района на​ трансграничната програма има два региона за управление на водите на ниво басейн, а именно Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) (включваща около 87 повърхностни водни тела, попадащи в обхвата на програмата) и Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР) (7 повърхностни водни тела в обхвата на програмата).   Основните водни потоци в обхвата на Програмата са:   * В рамките на Дунавския район за басейново управление (ДРБУ) с център Плевен: реките Дунав, Искър, Вит, Осъм, Огоста, реките западно от Огоста, Янтра, Русенски Лом, реките Дунав Добруджа; * В рамките на Басейнова дирекция „ Черноморски район“, Черноморски район за басейново управление (ЧРБУ) с център Варна: черноморски потоци в Добруджа, черноморски добруджански реки.   Водите от реките към БДДР в ДРБУ се използват основно за напояване и питейни нужди. Най-важните са водите на река Дунав, които се използват за транспорт, риболов и напояване. В Добруджанския дял има голям брой дерета, които се пълнят с вода едва през пролетта, когато се топят снеговете и валежите са по-големи, дъждовете са по-обилни.  През последните години се наблюдава тенденция към подобряване на общото екологично състояние на водните тела. Горните течения на реките се характеризират с добро до средно екологично състояние на водоемите и незамърсена до слабо замърсена вода. В някои райони се наблюдава намаляване на броя на ехгенералните водоеми в състояние под „добро“ и не са идентифицирани нови видове водни тела с нарушено хидробиологично състояние. Въпреки горепосочената положителна тенденция през последните години са регистрирани редица отделни точки и речни участъци от реките със силно влошено качество на параметрите на околната среда..  Единствените реки в БДЧР течащи в рамките на ЧРБУ, предвид програмата, са добруджанските черноморски потоци и добруджански черноморските реки. Анализираният район е най-бедният на сладководни ресурси в страната.  Черноморските добруджански потоци на добруджанските реки са разположени в (горната) североизточна част на България. За разлика от други реки в България, започващи от стръмните склонове на високите планини и постепенно слизащи към равнините, добруджанските речни потоци започват да извират от обширните равнини на високите части на Добруджанската равнина, текат през речни долини и имат повърхностен отток само през техните горни течения; поради високата пропускливост на почвата и малкия наклон, водата надолу по течението постепенно потъва и изчезва много преди устията на реките.  Характерно за добруджанските реки е, че те съществуват на известно разстояние след извора си и след това потъват в льосовите образувания на Добруджа и долните суходолия по течението и не образуват повърхностен отток към Черно море.  Българският обхват на програмата включва 47 подземни водни тела, които са формирани в геоложката среда на тектонични единици и наложени структури от триаса до кватернера, включително, от които 41 тела в района на Дунавския басейн и 6 единици подземни водни тела в Черно море. Според резултатите от мониторинга, извършен съгласно Заповед № РД-715 / 02.08.2010 г. [да се използват данни от действащата заповед] на министъра на околната среда и водите, 34 подземни водни тела в Дунавски район и 6 тела в Черноморският район са с „добро” количествено състояние, докато 7 подземни водни тела в Дунавския регион са с „лошо” количествено състояние.  Подземните водни тела в „лошо“ химическо състояние са предимно без налягане от водоносни хоризонти с ниско налягане и плитки, нисководни, захранвани от валежи и временни повърхностни водни потоци. Те не са или са слабо защитени от проникване на замърсители - предимно от дифузни източници: селскостопански дейности (земеделие и животновъдство), свързани с прилагане на торове и пестициди и обезвреждане на отпадъци (твърд и течен тор) от животновъдни ферми, населени места без канализационна система, сметища, които не отговарят на европейските изисквания, неефективно действащи съоръжения за пречистване на животновъдните обекти. Най-важни сред тях са селскостопанските дейности и населените места без канализация, които отделят основно нитрати и амониеви съединения. Източник на замърсяване на подпочвените води с натрий и хлорид в крайбрежната ивица, регистриран кран Крапец, е проникването на солена морска вода край Крапец.  Основните водни потоци на територията на Interreg VI-A RO-BG са представени на фигурата по-долу.   1. В т.5.2 на стр.65 по отношение на водите да се направят следните редакции:   Важни точки на стрес:   * липса на подходяща инфраструктура за събиране и пречистване на отпадъчни води; * замърсяване на повърхностни и подземни води (органични, хранителни, опасни вещества) * хидроморфологични промени (нарушаване на непрекъснатостта на реките и местообитанията, прекъсване на връзката на съседни заливни равнини / влажни зони, хидроложки промени). * Да се добави нова точка: „прекомерно черпене на подземни води“  1. Таблица № 7-1 „Басейнови дирекции за управление на водите“ да се замени с „Басейнови дирекции за управление на водите“; 2. В т. 7.5 наименованието на конвенцията да се изпише „Конвенция за сътрудничество в опазването и устойчивото използване на река Дунав“ 3. В раздел 7.5. Във връзка с други релевантни планове и програми трябва да се вземат предвид следните стратегически документи:  * Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета относно Съвместната програма за действие на Европейския съюз за околната среда до 2030 г. (Осма програма за действие на ЕС за околната среда до 2030 г.) (COM (2020) 652); * Съобщение на Европейската комисия: „Изграждане на устойчива на климата Европа – новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата“ (COM (2021) 82); * Съобщение на Европейската комисия: „Към здрава планета за всички. План за действие на ЕС: Нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“ (COM (2021) 400); * План за управление на басейна на река Дунав; * План за управление на риска от наводнения за международния речен басейн Дунав; * План за управление на речните басейни в Дунавския регион (2016-2021); * План за управление на речните басейни в Черноморския регион (2016-2021); * План за управление на риска от наводнения за Дунавския регион (2016-2021); * Моля, имайте предвид, че не е предоставена информация за стратегически документи на национално ниво, които да бъдат включени в анализа в този раздел.   Текстът „Възможни цели на СЕО“ на страница 19 трябва да бъде променен, както следва:  RE0.1.1 Опазване на естествени местообитания и видове от дивата фауна и флора, включително поддържане на съществуващи и развитие, където е необходимо, на нови национални мрежи от защитени територии, включващи екологични коридори.  RE0.1.2 Помощ за намаляване на фрагментацията на местообитания или видове (както водни, така и сухоземни), предотвратяване на изчерпването на популациите и премахване/намаляване на заплахите и рисковите фактори, насърчаване на зелена инфраструктура, възстановяване на непрекъснатостта на реката, влажни зони, свързани с водоносни хоризонти.  RE0.1.3 Насърчаване на общо и ефективно управление на трансгранични природни местообитания и видове, нуждаещи се от опазване.  RE0.1.4 Възстановяване на деградирали екосистеми и управление на инвазивни чужди видове, както и тяхното намаляване.  По отношение на конкретна цел, “Подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“, са изброени видовете действия, посочени в колона 4, към които е необходимо да се добави и „Прилагане на преки консервационни мерки за опазване на видове и местообитания”.  Следната мярка „Насърчаване, улесняване и насърчаване на участието на гражданите в опазването на биологичното разнообразие, включително неговото опазване и устойчиво използване“ следва да се измени, както следва: неправителствени организации, както и активното участие на гражданското общество. Осигуряване на устойчиво използване на биоразнообразието и достъп до генетични ресурси. "  Причината за промяната е, че в момента като целева група в тази и други мерки за опазване на биоразнообразието се признават само "гражданите", което не е достатъчно като отговорна група.  Следната мярка „Опазване на природата и биоразнообразието в близост до населени места чрез създаване на нови проходи за достъп/зелена инфраструктура и др.“ Да се ​​промени, както следва: „Опазване и възстановяване на природата и биоразнообразието в близост до населени места чрез подходящи решения, вкл. и чрез създаване на нови проходи за достъп/зелена инфраструктура и др.“.  Причината за промяната е, че дава по-голям обхват на мярката.  Да се ​​измени следната мярка „Насърчаване и използване на екологични строителни материали и услуги, например чрез разработване на насоки, насърчаване на най-добри практики, възприемане на зелени принципи в публичните процедури, насърчаване на принципа на екологичния урбанизъм и др.“, както следва: „Насърчаване и прилагане на устойчиви социални и икономически решения по отношение на местообитанията и биоразнообразието, включително интегриране на биоразнообразието, като например използването на екологични строителни материали и услуги, например чрез разработване на насоки, насърчаване на най-добри практики, приемане на зелени принципи в публичните процедури, насърчаване на принципа на екологичния урбанизъм“.  Причината за промяната е, че дава по-голям обхват на мярката.  По отношение на т. 5.1.1 Биоразнообразие, флора и фауна и текста „защитените природни територии и местата от Натура 2000, които се намират на територията на Interreg VI-A RO-BG, са представени на фигурите по-долу", считаме, че е неточна и трябва да бъде променена на „Национални защитени територии, както и НАТУРА 2000 зони за птици и местообитания, разположени на територията на Interreg VI-A RO-BG, са представени на фигурите по-долу“, като картата е съответно коригирана .   1. Моля, обърнете внимание на текста на стр. 61. През 2013 г. България въведе закон, който изисква таксите за сметосъбиране да се изчисляват на базата на генерираните отпадъци, вместо на стойността на недвижимите имоти. Трябваше да влезе в сила на 1 януари 2015 г., но това беше отлагано няколко пъти, като последната целева дата беше 1 януари 2018 г. През октомври 2017 г. с изменение на Закона за местните данъци и такси се изясниха начините за изчисляване на разходите и такси за събиране на отпадъци, но допълнително се отложи прилагането на принципа „замърсителят плаща“ до началото на 2022 г., който следва да отговаря на следното:  * Механизмът за финансиране на изпълнението на задълженията на общините по управление на битовите отпадъци, възложени със Закона за управление на отпадъците (ЗУО), е регламентиран със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Въведена е такса "битови отпадъци", която се заплаща за услугите на: * събиране и транспортиране на отпадъци до депа и други съоръжения за третиране; * проучване, проектиране, изграждане, поддръжка, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци; * поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.   По закон таксата трябва да включва пълната стойност на услугите. Приходите от таксата са целеви и не могат да се изразходват за финансиране на други публични услуги, предоставяни от общините.  Таксата се определя ежегодно за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на утвърдена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за предоставяне на услугите. Размерът на таксата се определя за всяка услуга поотделно. В момента този механизъм не е съобразен с принципа „замърсителят плаща” и води до несъответствие в таксата, която отделните лица плащат за единица генериран отпадък, което е несправедливо. Това доведе до промени в ЗМДТ с цел прилагане на принципа "замърсителят плаща" и постигане на повече справедливост.  С приетия през 2017 г. Закон за изменение и допълнение на ЗООС влизат в сила нови изисквания относно определянето на размера на таксата за битови отпадъци. Датата на влизане в сила на новите изисквания бе променяна няколко пъти поради невъзможността на общините да изградят капацитет и информационна сигурност за прилагането на тези изисквания. Съгласно последните изменения на Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците от 17 февруари, 2021 г. тези изисквания влизат в сила на втората година от публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.   1. На стр. 50 да се поясни 4-ти абзац, като текстът „Данните за замърсителите на въздуха за българския трансграничен регион са взети от публикуваните месечни и тримесечни бюлетини на Изпълнителната агенция по околна среда и от ежедневните доклади за състоянието на околната среда на Регионалните инспекции по опазване на околната среда и водите (РИОСВ), разположени в Дунавския басейн – РИОСВ - Русе, която контролира три области: Русе, Разград и Силистра; РИОСВ - Велико Търново, отговаряща за Велико Търново и Габрово (Габрово не е в програмата област); РИОСВ - Плевен за Ловеч и Плевен (Ловеч не е в програмната област); РИОСВ Враца - отговаря само за Враца, РИОСВ - Монтана - отговаря за Монтана и Видин и РИОСВ - Варна, отговаря за Варна и Добрич.“ придобие следния вид: 2. „Данните за замърсителите на атмосферния въздух за българския граничен район са взети от публикуваните месечни и тримесечни бюлетини на Изпълнителната агенция по околна среда и от информацията от пунктовете за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (ПМК) за областите, публикувани на интернет страниците на съответните регионални инспекторати по опазване на околната среда и водите (РИОСВ) според териториалния им обхват на действие - РИОСВ Монтана (за областите Видин и Монтана), РИОСВ Враца, РИОСВ Плевен, РИОСВ Велико Търново, РИОСВ Русе (за областите Русе и Силистра) и РИОСВ Варна (за област Добрич).“ 3. По отношение на т. 7.4 Процес на консултиране при стратегическа екологична оценка е необходимо схемата за провеждане на консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица да отговаря на изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО. IV Насоки относно следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети съгласно процедурата за ЕО: След премахването на коментарите, посочени в точка III от настоящото писмо, следващите стъпки, които трябва да бъдат предприети съгласно екологичната оценка на ТГС Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г., ще включват консултации по доклада за СЕО, в т.ч. и приложенията към него и към проекта на програмата по смисъла на чл. 20 от Наредбата на ЕО. За целта следва да се извърши следното:  * Изготвяне и публикуване на обявление за провеждане на консултации, съдържащо информацията по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Наредбата на ЕО; * Осигуряване на достъп до доклада за СЕО и програмата, приемане на изразените в срок становища по реда на чл. 20, ал. 1, т. 2 от Наредбата на ЕО; * Консултации с обществеността, заинтересованите органи и трети лица по начините, определени в чл. 20, ал. 2 от Наредбата на ЕО; * Внасяне на доклада за СЕО с всички приложения към него на хартиен и електронен носител в МОСВ за провеждане на консултации на основание чл. 20, ал. 3 от Наредбата на ЕО. Съобщението за консултации следва да бъде приложено към документацията, като се вземат предвид изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредбата на ЕО; * Изпращане на съобщението за провеждане на консултации до всички ведомства и организации, посочени в схемата за консултации, както и обявяване на сайта и/или по друг общодостъпен начин, съгласно разпоредбата на чл. 20, ал. 4 от Наредбата на ЕО. * Уведомяваме Ви, че на основание чл. 7а, ал. 5 от Наредбата на ЕО, процедурата на ЕО се прекратява, ако повече от 12 месеца от получаване на настоящото писмо не са спазени дадените указания. | Информацията е взета под внимание. Отразено в т. 3.1.6. „Въздух“ от ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Цитираното изречение не е включено в ДОКЛАДА ЗА СЕО. Тези данни са взети предвид при разработването на т. 3.1.6 „Въздух” от ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Това твърдение не е включено в ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Това твърдение не е включено в ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Тези неточности не се появяват в ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Документите са разгледани в Таблица 14.1 от ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Екологичните цели на техническото задание на ЕК са само предложение. Те не са включени под тази форма в ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Екологичните цели, представени в ДОКЛАДА ЗА СЕО, са формулирани на базата на цели, произтичащи от стратегически документи в България и Румъния.  Предложението вече е отразено в Програмата, като новопредложената дейност се покрива от съществуващите в Програмата. Няма за цел да предостави изчерпателен списък на всички възможни дейности. Конкретните мерки ще бъдат допълнително уточнени в Насоките за кандидатстване.  Отразено отчасти - „Опазване на биоразнообразието и местообитанията чрез най-добри практики от правителствени агенции, изследователски институти, НПО и активно участие на гражданското общество  Отразено.  Препоръката не беше приета. По препоръка на ЕК първоначалната мярка отпадна, тъй като не беше отразено нейното предложение за изменение.  Цитираният текст не фигурира в ДОКЛАДА ЗА СЕО.  Цитираният текст не е включен в ДОКЛАДА ЗА СЕО, поради което препоръката не е отразена.  Текстът е отразен в раздел 3.1.6. Атмосферен въздух.  Изготвена е схема съгласно изискванията на чл. 19, ал. 3 от Наредбата на ЕK. Той се предоставя на компетентния орган заедно с този ДОКЛАД ЗА СЕО. |
| 2 | Министерство на здравеопазването  Пр. №99-00-2-362 / 13.08.2021г. | Във връзка с полученото от Министерството на здравеопазването Ваше писмо относно консултации по доклад за обхвата на екологичната оценка (ЕО) на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021 – 2027 г., Ви информираме следното:  Съгласно представеното предложение за обхвата и съдържанието на Екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021 – 2027 г. се предвижда в различни раздели да се анализира и оцени въздействието върху отделни фактори и компоненти на околната среда и здравните и хигиенните аспекти на околната среда и възможните благоприятни или отрицателни ефекти върху човешкото здраве. Тези въпроси ще се разглеждат както при реализацията на т. нар. „нулева алтернатива“, т.е. при неизпълнение на плана, както и при неговото изпълнение и изпълнение на поставените стратегически и специфични цели и предложени приоритети.  Ние предлагаме следните аспекти да бъдат разработени и обхванати в детайли при разглеждане на проблемите на човешкото здраве:  1. Извършване на анализ на здравно-демографското състояние на населението в общините, включени в обхвата на програмата, въз основа на актуални данни за демографското състояние (показатели за раждаемост, смъртност, естествен прираст, детска смъртност и др.) и заболеваемост по ниво и структура. Сравнете данните с тези за страната като цяло. Да се ​​направи прогнозна оценка на въздействието върху здравното и демографското състояние на населението при изпълнението на програмата.  2. Да се ​​анализират съществуващите екологични проблеми и тяхното въздействие върху здравето на населението в териториите, включени в програмата.  3. При разглеждане на възможни значими въздействия върху факторите и компонентите на околната среда да идентифицира и характеризира възможните рискови фактори и степента на тяхното неблагоприятно въздействие върху човешкото здраве в резултат на изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество по отделните цели и приоритети.  При анализ на възможното въздействие върху водите следва да се разгледат подробно възможностите за неблагоприятно или положително въздействие върху качеството на питейната вода и водите за къпане при изпълнението на програмата.  4. Ако в програмата са идентифицирани конкретни инвестиционни предложения, трябва да се направи оценка (доколкото е възможно на този етап) за идентифициране на засегнатото население, райони и обекти, подлежащи на здравна защита, в зависимост от териториалния обхват на възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда и степента на риск за здравето.  5. Предложете мерки за защита на здравето и управление на риска, ако е необходимо. | Отразено в т. 3.1.3 от ДОКЛАДА ЗА СЕО  Отразено.  Отразено.  отразено,  В програмата не са посочени конкретни инвестиционни предложения.  Не е установена необходимост от такива. |
| 3 | Басейнова дирекция „Черноморски район“.  № 04-00-98 / 01.08.2021 г | Във връзка с писмо за Консултации по Доклада за определяне на обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния България 2021-2027 г., съгласно чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и след разглеждане на представения доклад изразявам следното становище:  1. Докладът за СЕО трябва да предостави информация за връзката му с текущия План за управление на речния басейн (ПУРБ 2016 - 2021) за Черноморския регион, съгласно WFD 2000/60 / ЕС, План за управление на риска от наводнения (RUR 2016 - 2021), съгласно Директива 2007/60/ЕС и Морската стратегия на Република България и програмата от мерки (ПМС 2016 – 2021 г.) и Програмата от мерки към нея и техните актуализации. Програмният период на Interreg Програма за трансгранично сътрудничество VI-A Румъния България 2021-2027 г. съвпада с периода на актуализиране, подготовка и изпълнение на третия ПУРБ 2022-2027 г., втория ПУРБ 2022-2027 г. и ПМС 2022-2027 г.  2. Описанието и анализът на компонентите на околната среда в раздел "Води" се изготвят в съответствие с информацията за водите и водните обекти в Плана за управление на Черноморския речен басейн. На страница 65 е необходимо да се предостави информация за крайбрежните морски тела в обхвата на програмата.  3. Докладът за СЕО следва да обхваща всички възможни въздействия върху количеството и качеството на повърхностните, крайбрежните, подпочвените и водоохранните зони (ВЗЗ), определени по чл. 119а от Закона за водите.  4. Да се представи информация за Черно море. Управлението на крайбрежните води с цел постигане на добро екологично и химично състояние се извършва в рамките на Плана за управление на речния басейн 2016 - 2021 (изисква се от Рамковата директива за водите 2000/60 / ЕС), а управлението на териториалните води и изключителната икономическа Зона (ИИЗ) на Република България и постигането на добро състояние на морската среда по 11 дескриптора (характеристики) се осъществява чрез разработената Морска стратегия (изискване на Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/ЕО). В обхвата на стратегията влизат и крайбрежните води, при наличие на аспекти от тяхното управление, които не са обхванати от ПУРБ.  5. Необходимо е да се оценят вероятните негативни въздействия върху водите, произтичащи от изпълнението на всички планирани дейности и намерения на територията на страната, както и кумулативния ефект от тях. Заложените дейности и мерки в ДОКЛАДA ЗА СЕО на програмата трябва да бъдат в съответствие с целите и мерките в Плана за управление на речните басейни за Черноморския регион, за да се предотврати влошаване на екологичното и химичното състояние на повърхностните води, крайбрежните морски води и количественото и химичното състояние на подземните води , според нивото на детайлност на програмата.  6. При приготвянето на докладът за СЕО да се вземат предвид целите, заложени в ПУРБ за опазване на водните обекти, обхванати от територията на плана, както и програми от мерки за предотвратяване и намаляване на значителни неблагоприятни въздействия върху повърхностните и подпочвените води. В доклада следва да бъдат посочени мерки за прилагане при изпълнението на Програмата с цел предотвратяване или намаляване на отрицателните въздействия върху повърхностните и подземните водни обекти и PIA, по отношение на постигане на нейните екологични цели, мерките за постигане на добро състояние, заложени в ПУРБ 2016-2021 г. Необходимо е за всяка отделна дейност да се разгледат подробно всички възможни негативни въздействия върху повърхностните и подпочвените води, както и да се посочат конкретните цели и мерки за постигане на добро състояние на водите, съобразно степента на детайлност на програмата.  7. Подготовката на докладът за СЕО трябва да вземе предвид идентифицираните зони със значителен риск от наводнения на територията на програмата, изготвените карти на заплахата и карти на риска от наводнения и Програмата от мерки, част от ПУР 2016-2021. ПУР трябва да вземе предвид прогнозите в съответствие с анализирания и моделиран обхват в 20-годишния вероятностен сценарий и да изпълни това условие в доклада за СЕО. Докладът трябва да описва мерки за предотвратяване или намаляване на отрицателните въздействия, по отношение на постигане на целите и мерките за защита от вредното въздействие върху водите, заложени в ПУР 2016-2021 г., в съответствие със степента на детайлност на програмата.  8. Да се ​​отрази необходимостта от спазване на съответните забрани и ограничения в санитарно-охранителните зони, регламентирани в Наредба № 3 / 16.10.2000г. на МОСВ, МРРБ и М3 (ДВ, бр. 88 от 2000 г.) за условията и реда за проучване, проектиране, одобряване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточници и съоръжения за пиене и битово водоснабдяване и около минерални водоизточници, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.  Настоящият План за управление на речните басейни (ПУРБ 2016-2021) за Черноморския регион, съгласно РД 2000/60 / ЕС, Планът за управление на риска от наводнения 2016-2020 и Морската стратегия на Република България и програмата от мерки 2016 - 2021 г., с наличната информация и анализ са публикувани на сайта на БДЧР: www.bsbd.org и могат да бъдат използвани при изготвянето на Доклада за определяне на обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI - А Румъния - България 2021-2027. | Отразено.  Отразено.  Отразено.  Отразено.  Отразено.  Отразено.  Отразено. |
| 4 | Басейнова дирекция „Дунавски район“.  Изх.№ ПУ - 01 -652 - (I) /23.08.2021г. | Басейнова дирекция “Дунавски район” (БДДР) получи Вашето писмо с изх. № 99-00-2-364 / 09.08.2021 г. и вх. № ПУ-01-652 / 16.08.2021 г. с искане за становище по доклад за обхвата на екологична оценка на околната среда по горепосочената програма. След като се запознах с изготвения доклад, изразявам следното становище относно обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г.  Визията на програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. се фокусира върху укрепването на социално-икономическата структура на трансграничната зона Румъния-България чрез развитие и задържане на човешкия капитал, създаване на възможности за личностно и професионално развитие, предоставяне на привлекателна, безопасна и устойчива жизнена среда и подкрепа за иновациите и предприемачеството.  Стратегията на Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. включва следните политически цели: По-свързана Европа - мобилност и регионална свързаност с информационни и комуникационни технологии; По-зелена и нисковъглеродна Европа; Социална Европа; Европа по-близо до гражданите.  Програмата Interreg VI-A Румъния-България от 2021-2027 г. е базирана на NUTS III и включва седем румънски окръга (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем български области (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). Общата площ на​ програмата е 69 285 км2, като две трети са разположени в Румъния и една трета в България, като по този начин програмата покрива 19,8% от общата площ на​ двете държави и повече от 4 милиона жители. Границата между Румъния и България е представена в по-голямата си част (470 км на 630 км) от река Дунав, като само област Добрич в България и окръг Констанца в Румъния са свързани по суша, а останалите са разделени от река Дунав.  Програмният период на програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. съвпада с периода на изпълнение и актуализиране / подготовка на втория и третия План за управление на речните басейни (ПУРБ) за периода 2016-2021 г. и 2022-2027 г., както и с изпълнението и актуализирането/изготвянето на първи и втори план за управление на риска от наводнения (ПУР) за периода 2016 - 2021 г. и 2022-2027 г.  Докладът за покритие ще включва основна информация за: съдържанието на програмата; съответния географски район и времеви рамки; обща информация за областта на прилагане и идентифициране на факторите на околната среда и свързаните с тях проблеми; правната основа и идентифицирането на екологични проблеми; съответните планове, програми и цели за опазване на околната среда; подходящи екологични показатели, които ще бъдат в основата на оценката; подходът и методите на оценяване; консултации.  Докладът за екологична оценка по план трябва да:  - Направи анализ на съответствието и съгласуваността на разпоредбите на програмата с Плана за управление на басейна на река Дунав и Програмата за действие за устойчива защита от наводнения на МКОРД;  - Идентифициране на съответните екологични въпроси, приложими към програмата, вкл. и по отношение на водите (повърхностни и подземни води) и риска от наводнения. Според Евростат оборудването и инфраструктурата за водоснабдяване и отпадъчни води в трансграничната зона са недостатъчни в сравнение с други региони на Европа: битовите и промишлените отпадъци са голям натиск върху водната среда поради натоварването с органични вещества и хранителни вещества, както и опасни вещества. Установени са следните промени в околната среда: липса на подходяща инфраструктура за събиране и пречистване на отпадъчни води; замърсяване на повърхностни и подземни води (органични, биогенни, опасни вещества); хидроморфологични промени (прекъсване на непрекъснатостта на реките и местообитанията, прекъсване на връзките със съседни заливни равнини / влажни зони, хидроложка промяна);  - В тази връзка е необходимо да се вземат под внимание тези въпроси в рамките на разработването на политиката и пространственото планиране в района на програмата. В трансграничната зона, според исторически данни, има 1% вероятност от наводнения, които могат да се появят средно веднъж на всеки 100 години в районите, включени в програмата, и особено по поречието на река Дунав както в Румъния, така и в България;  - Планирани са възможни цели като подобряване на екологичното и химичното състояние / екологичния потенциал на водните тела и поддържане на техните екологични функции по отношение на компонента „вода“; насърчаване на устойчивото използване на водните ресурси, включително идентифицирането и защитата на потенциални източници на снабдяване с прясна вода: предотвратяване на случайни инциденти със замърсяване, намаляване на замърсяването с органични вещества, хранителни вещества и опасно замърсяване; подобряване на пречистването на отпадъчни води и намаляване на замърсяването с нитрати (напр. нитрати от селскостопански източници или промишлени такси); предотвратяване и намаляване на риска.  Предвид гореописания планиран обхват на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г., препоръчвам докладът за екологична оценка на програмата да извърши следното:  - Разглеждане и анализиране на етапите на актуализиране на ПУРБ и ПУРН съответно за международния речен басейн на река Дунав. Етапите на актуализацията на плановете да бъдат валидни от 2022 г. до 2027 г., а именно Докладът за междинни проблеми в управлението на водите и Предварителната оценка на риска от наводнения / Карти на заплахите и риска от наводнения.  - Като има предвид, че изпълнението на проекти и намерения, които предвиждат използването и/или черпенето на повърхностни и подземни води в резултат на изпълнението на програмата, ще бъде договорено спрямо допустимостта за екологични цели и планирани мерки за постигане на добро състояние на водите в ПУРБ, както и целите на управлението на риска от наводнения и мерките, предвидени в ПУР за съответния период на действие. Предвидените за изпълнение инфраструктурни проекти, в обхвата на програмата, могат да създадат потенциален допълнителен натиск върху повърхностните и подземните водни тела, както и върху водоохранните зони, в случаите, когато реализацията им изисква водовземане и/или използване на повърхностни и подземни водни тела или местоположението им е близо до водоеми и водозащитни зони. | Отразено.  Отразено.  Отразено.  Отразено. |
| 5 | Басейнова дирекция "Черноморски район".  Пр. № ЕК-30 / 02.09.2021г. | Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. обхваща седем окръга в южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем области в северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра).Териториалният обхват на БДЧР включва част от област Добрич.Всичките 15 области са разположени по дължината на 630 км от румънско-българската граница.  Заложени са следните приоритети и конкретни цели:  Приоритет 1: Добре свързан регион със специфична цел за развитие и укрепване на устойчива, устойчива на климата, интелигентна и интермодална национална, регионална и местна мобилност, включително подобрен достъп до TTM и трансгранична мобилност.  Приоритет 2: По-зелен регион със специфични цели за насърчаване на адаптирането към изменението на климата и предотвратяването на риска от бедствия и устойчивостта, като се вземат предвид екосистемните подходи и подобряване на защитата и опазването на природата, биоразнообразието и зелената инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване.  Приоритет 3: Образован регион със специфична цел за подобряване на ранния достъп до приобщаващи и качествени услуги в образованието, обучението и ученето през целия живот чрез разработване на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта в дистанционното и онлайн обучение;  Приоритет 4: Интегриран регион със специфична цел за насърчаване на интегрирано и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в селските райони.  Съгласно изискванията на чл.12, ал.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените територии (Наредба за ОС, обн. ДБ, бр.73/2007 г., изм. и доп.) и след като се запознах с представеното Техническо задание на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021 - 2027 г., изразявам следното становище по чл. 15. ал. 1, т. 23 от Закона за водите:   1. По отношение на Плана за управление на Черноморския речен басейн 2016-2021 (ПУРБ): 2. Информация за състоянието на засегнатия воден обект, поставените цели и мерките, предвидени в ПУРБ, свързани с конкретното инвестиционно предложение.   Планът за управление на Черноморския речен басейн (ПУРБ) е стратегически документ, който регламентира управлението на водите в района за басейново управление и е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 155, ал. 1, т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 13 от Рамковата директива за водите (РДВ - Директива 2000/60/ЕС), която е транспонирана в Закона за водите. ПУРБ за периода 2016-2021 г. и Националната програма за изпълнението му са приети с Решение № 1107 / 29.12.2016 г. на Министерския съвет. Програмният период на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния България 2021-2027 г. съвпада с периода на актуализиране, подготовка и изпълнение на третия ПУРБ 2022-2027 г.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. обхваща повърхностни и подземни водни тела и територията, попадаща в зоната на Басейнова дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). Информация за състоянието на засегнатите водни тела е налична в Раздел 4 от Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Черноморския басейнов район за управление на водите (2016-2021 г.).  Програмата от мерки на ПУРБ 2016-2021 г. не включва конкретни мерки на ниво водно тяло с конкретни действия, свързани с Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 г.  Програмата от мерки за зоната на БДЧР е представена в раздел 7 от ПУРБ 2016-2021 г., достъпен на уебсайта на БДЧР.   1. Наличие на зони за защита на водите по чл. 119а от закона, УОЗ и специфични изисквания и мерки в ПУРБ:   Interreg VI-A Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021-2027 обхваща определените водозащитни зони по чл. 119а от Закона за водите, както и определените санитарно-охранителни зони, съгласно Наредба № 3/2000 г. за СОЗ на територията, попадаща в обхвата БДЧР. Информация за последна годишна оценка на състоянието на водния обект по данни от проведен мониторинг на водите и заключение за наличие на данни за влошаване или подобряване на състоянието на водния обект спрямо оцененото в ПУРБ.   1. Информация за последните годишни оценки на състоянието на засегнатите водни тела е достъпна на уебсайта на БДЧР в раздел Еко информация, подраздели Бюлетини и Доклади.   Актуална информация за съществуващи и разрешени въздействия е достъпна в секция „Регистри“ на сайта на БДЧР (<https://www.bsbd.org/bg/register.html>).  4.1. Преценки по чл.2б от Наредба №1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води.  Не е приложимо за конкретната Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027.  Информация за свободните водни ресурси в частта от подземното водно тяло, от която се предвижда водовземане (чрез съществуващи или нови съоръжения), опасността от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изискванията за предотвратяване на замърсяването.  Представената Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. не предвижда водовземане от подземни водни тела.  Мотивирана оценка на значимото въздействие върху водите и водните екосистеми.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България не предвижда водовземане от повърхностни или подземни води; използване на подземни водни тела, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни тела, заустване на отпадъчни води в съоръжения, които могат да създадат риск от замърсяване на подземните води.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. няма да окаже значително въздействие върху водите и водните екосистеми, при условие че:   * са спазени нормативните изисквания и мерки, посочени в т. I, II и II от настоящото становище; * не се допуска замърсяване на водите и влошаване на състоянието на водните обекти.   Заключение за приложимостта на чл. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС  За разглежданата Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021 – 2027 г. Чл. не е приложимо. 93, ал. 9, т. 3 от ЗООС. Не се очаква изпълнението на планираните дейности да доведе до нови физически промени в повърхностните водни тела и негативни промени в количеството и химичното състояние на подземните водни тела.   * Заключение по допустимостта на ПУРБ.   Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021 - 2027 г. са рамкови документи, които по своето естество и степен на детайлност не съдържат конкретни дейности на този етап, но очертават основната рамка на изпълнение (териториален обхват) цели и приоритети което трябва да се постигне за устойчиво социално-икономическо развитие на засегнатия район. Дейностите и инвестиционните намерения, произтичащи от изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 г., следва да бъдe представенa на БДЧР за становище относно нейната допустимост във връзка с действащия ПУРБ.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021 - 2027 г. според нивото на нейната детайлност е допустима във връзка с Плана за управление за 2016-2021 г., при спазване на мерките и законовите изисквания, изложени в настоящото становище.  II. По отношение на ПУР за Черноморския регион 2016-2021 г.:   1. Информация за зона със значителен потенциален риск от наводнения, както е дефинирана в текущия ПУР   Планът за управление на риска за Черноморския басейн (ПУР) е изготвен в съответствие с чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите, съгласувана с актуализацията на ПУР за периода 2016-2021 г. и програмата за изпълнението му са приети с Решение №1103 / 29.12.2016г. на Министерския съвет.  Програмният период на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. съвпада с периода на актуализиране, подготовка и изпълнение на втория ПУР 2022-2027 г., съгласно актуализацията на РЗПНР за периода 2022-2027 г. 2027 г. и Заповед № РД-803 / 10.08.2021 г. на министъра на околната среда и водите.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. обхваща райони със значителен потенциален риск от наводнения и на територията, попадаща в зоната за управление на БДЧР.   1. Мерки в ПУРН относно инвестиционното предложение.   Програмата от мерки към ПУР 2016-2021 г. не включва конкретни мерки на ниво РЗПРН, свързани с Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 г.  Програмата от мерки към ПУР е представена в раздел „ПУР”, Приложение №18 Програма от мерки за ПРСР и Приложение №26 Мерки за изпълнение при изпълнение на ПУР, съгласно Становище по Екологична оценка № 2-1/ 2016 г. на МОСВ, публикуван на сайта на БДЧР.   1. Преценка дали реализацията на инвестиционното предложение има потенциал да увеличи риска от наводнения.   Степента на детайлност на представената Програма за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027г. не позволява да се оцени възможността за увеличаване на риска от наводнения.   1. Заключение за допустимост на ПУР.   Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. съдържа рамкови документи, които по своето естество и ниво на детайлност не съдържат конкретни дейности на този етап, но очертават основната рамка за изпълнение (териториален обхват), цели и приоритети, които трябва да бъдат постигнати за устойчиво социално-икономическо развитие на засегнатата от тях територия. Дейностите и инвестиционните намерения, произтичащи от изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния - България 2021-2027 г., следва да бъдат представени на БДЧР за становище относно тяхната допустимост във връзка с настоящия ПУР.  Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г., според нейното ниво на детайлност, е допустима съгласно Плана за управление на риска от наводнения 2016-2021 г. „при спазване на мерките и правните изисквания, посочени в това становище“.  III.Относно изискванията на Закона за водите и подзаконовите нормативни актове:   1. 3 забрани и изисквания в ЗВ и подзаконовите актове по прилагането му, касаещи изпълнението на обекта:   В представеното Техническо задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка на проекта на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027г. не се предвижда водовземане от повърхностни или подземни води, заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти или съоръжения, които могат да представляват риск от замърсяване на подземните води, и не е пряко свързано с водовземането и/или ползването на воден обект по смисъла на т. 7 и т. 25 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.   1. Заключение за допустимост на инвестиционното предложение съгласно Закона и подзаконовите актове по прилагането му:   При изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. по отношение на водните обекти следва да се спазват забраните и ограниченията, произтичащи от Закона за водите. Необходимо е за всяка отделна дейност да се разгледат в детайли всички възможни негативни въздействия върху повърхностните и подпочвените води, както и да се съгласува с БДЧР. Дейностите, произтичащи от изпълнението на Програмата, трябва да са съобразени и съобразени с ограниченията и забраните, регламентирани в:   1. Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, одобряване и експлоатация на СОЗ около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди . 2. Чл. 118а от Закона за водите - за опазване на подземните води от замърсяване се забранява пряко и непряко заустване на замърсители в подземните води. 3. Съгласно разпоредбата на чл.116 от Закона за водите всички води и водни обекти следва да се опазват от замърсяване и увреждане. При изпълнение на плана да се предвидят мерки за предотвратяване на влошаване на повърхностните и подпочвените води. 4. Чл. 131 от Закона за водите - при авария, създаваща предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване, включително хвостохранилища, утайки и насипи, е длъжен да предприеме необходимите мерки за ограничаване или отстраняване на последствията от замърсяване, по предварително изготвен авариен план и незабавно да уведоми басейновите дирекции. 5. Съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за водите, отделно от принципа в отношенията, свързани със собствеността върху водните обекти, е упражняването на собственост, без да се допуска нарушаване на целостта и единството на хидрологичния цикъл и естествената водна система. 6. Изискванията на чл.134 от Закона за водите за забрана за изграждане на стопански и жилищни сгради и депониране, съхраняване, обезвреждане и третиране на отпадъци в крайбрежните заливаеми равнини и земите към водоемите. 7. Изискванията на чл. 143, съгласно който с цел опазване от вредното въздействие на водите се забранява нарушаването на естественото състояние на коритата, речните брегове и крайбрежните заливаеми територии, намаляването на проводимостта на речните корита, използването на речните корита като сметища, земни и скални маси, както и строителство на покрити речни участъци. 8. Забраните на чл. 146 от Закона за водите за застрояване в заливаемите тераси на реките и сервитута на хидротехническите съоръжения. 9. Изискванията на чл. 125 от Закона за водите за включването на нови количества отпадъчни води да се съобразява с капацитета и ефективността на съществуващата канализационна система. 10. При липса на канализация, предвид чл. 132 от Закона за водите лицата, от чиято стопанска дейност се образуват отпадъчни води, са длъжни да изградят пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във воден обект. 11. Изискванията на чл. 44 и чл. 46 от Закона за водите, при водовземане и/или ползване на воден обект, включително чл. 46, ал. 4 по отношение на заустването на битови отпадъчни води. 12. За дейности, попадащи в имоти, граничещи с или близо до черноморско крайбрежие, е необходимо да се спазват съответните забрани и ограничения, произтичащи от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК) относно заустването на отпадъчни води. Да не се пречи на свободния достъп до водоема – Черно море. 13. Забраните и ограниченията на чл. 11, ал. 2 и чл. 10, ал.2 от ЗКН. 14. При дейности, попадащи в определени РЗПРН в обхвата на наводненията, следва да се вземат мерки за защита от вредното въздействие на водите. Националният каталог на мерките за управление на риска от наводнения може да се използва при планиране на мерки.   При изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021-2027 г. е необходимо да се изпълнят приложимите мерки в Програмите от мерки към ПУРБ 2016-2021 г., ПУРН 2016–2021 г. и становищата по техните екологични оценки. | Тези препоръки са отразени в т. 9 от ДОКЛАДА ЗА СЕО. |
| 6 | Басейнова дирекция „Дунавски район“.  Изх.№ - 01 - 652 (3) / 09.09.2021г. | 1. Заключение за допустимостта на Втори вариант на ПТС 2021 – 2027 г., спрямо мерките за постигане на добро състояние на водите, заложени в ПУРБ 2016 – 2021 г. и ПРСР 2016 – 2021 г., в Дунавски регион:   Според предоставената информация:  Географският обхват на програмата е седем окръга и южната част на Румъния (Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, Гюргево, Кълъраш и Констанца) и осем области в северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). Всичките 15 области от NUTS3 са разположени по дължината на 630 км българо-румънска граница.  Заложени са следните цели, приоритети и конкретни цели:   1. Цел на политиката 3 – „По-свързана Европа – мобилност и регионална ИКТ свързаност“    1. Приоритет 1 „Добре свързан регион“   Специфична цел 1.1 „Развитие и засилване на стабилност и устойчивост към изменението на климата, интелигентна и интермодална мобилност на национално, регионално и местно равнище, включително по-добър достъп до TEN-T и трансгранична мобилност“.   1. Цел на политиката 2 – “По-зелена Европа с по-ниски въглеродни емисии”    1. Приоритет 2 "Зелен регион"   Специфична цел 2.1 „Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяването на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид екосистемни подходи“;  Специфична цел 2.2 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“.   1. Цел на политиката 4 – „По-социална и приобщаваща Европа (прилагане на европейския стълб на социалните права)“ 2. Приоритет 3 „Образован регион”   „Специфична цел 3.1 „Подобряване на равния достъп до приобщаващи и качествени услуги в  областта на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна  инфраструктура, включително чрез насърчаване на устойчивостта на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда“  3.2 Приоритет 4 „Интегриран регион“   * Специфична цел 4.1. „Насърчаване на интегрирано и приобщаващо социално, икономическо и екологично местно развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и сигурност в селските райони.   План за управление на речните басейни (ПУРБ) в района на Дунавския басейн за управление 2016 – 2021 г.  В момента се извършват дейности по актуализиране на ПУРБ, който ще бъде валиден от 2022 г. до 2027 г. На всеки етап от актуализирането на ПУРБ се провеждат консултации със заинтересованите страни и широката общественост. Информацията и документите от различните етапи на актуализацията на ПУРБ са публично достъпни и са публикувани на сайта на БДДР: [www.bd-dunav.org](http://www.bd-dunav.org). , раздел „Управление на водите“, подраздел „План за управление на речния басейн“ 2022-2027 г.  Дейностите и проектите, произтичащи от Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г., не трябва да оказват отрицателно въздействие върху състоянието на повърхностните и подземните водни тела и водозащитните зони и трябва да допринасят за постигането на поставените цели за опазване на водите за съответния планов период. Чрез поставените цели на Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. се насърчава подобряването на екологичното и химичното състояние / екологичния потенциал на водните тела и поддържането на техните екологични функции; насърчаване на устойчивото използване на водните ресурси, включително идентифицирането и защитата на потенциални източници на снабдяване с прясна вода; предотвратяване на случайни инциденти със замърсяване, намаляване на органичното, биогенното и опасното замърсяване,  Заключение: Предвид горното, Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021 - 2027 г. е допустима по отношение на целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ 2016-2021 г.  1.2. План за управление на риска от наводнения (ПУР) в ДРБУ 2016 - 2021 г  В момента се извършват дейности по актуализиране на ПУР, който ще бъде валиден от 2022 г. до 2027 г. Като част от процеса на актуализиране на ПРСР, в ДРБУ е изготвен окончателен вариант на Предварителна оценка на риска от наводнения (ПРНР). В резултат на ревизията и актуализацията на ППМН в ДРБУ са идентифицирани 35 зони със значителен потенциален риск от наводнения (ПРСРН), включително река Дунав. РЗПРН са одобрени от министъра на околната среда и водите със Заповед РД-804 от 10.08.2021 г. Всички осем области и северната част на България (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Добрич и Силистра) попадат в ЗПРЗН и в тези по 2016 – 2021 г. и в актуализирания. Подробна информация можете да намерите на сайта на БДДР, раздел „Управление на водите“ / „План за управление на риска от наводнения 2022 – 2027 г.“ – „Актуализация на ПУРН“.  Целите на програмата Interreg VI-А Румъния-България 2021 – 2027 г. са насочени към намаляване на щетите и въздействието от наводнения и предотвратяване на тяхното възникване.  Извод: Предвид горното, Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 е допустима според ПУРН 2016 – 2021г.  Предвид обхвата на програмата, проектите и находищата по нея следва и да допринасят и да не пречат за постигане на целите на ПУРБ и ПУРБ на международния Дунавски басейн. Процесът на консултация със заинтересованите страни е в ход, но подробна информация за Международният басейн на река Дунав - Актуализация 2021 г. и Вторият план за управление на риска от наводнения за Актуализация на международния басейн на река Дунав 2021 г. може да бъде намерена на уебсайта на БДДР (раздел Управление на водите – Международен басейн на река Дунав).   1. Относно забраните и ограниченията, предвидени в Закона за водите по отношение на този вид инвестиционни предложения и/или въздействия в резултат на тяхното реализиране.   Проектите и намеренията, произтичащи от Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021 - 2027 г., следва да бъдат съобразени с изискванията на Закона, вкл. чл. 143. 146. 149. ал. 2 и ал. 3 Дейностите по водовземане и ползване на воден обект са под разрешителен режим по чл. 44 и чл. 46 от закона. Разрешителните за водовземане и ползване на воден обект се издават при спазване на изискванията на глава четвърта "Разрешителен режим" и глава осма "Опазване на водите и водните обекти" от Закона за водите и нормативните актове по прилагането му.  Осъществяването на дейности в границите на санитарно-охранителните зони следва да се извършва в съответствие с режима на работа в зоните, регламентиран в приложенията към Наредба №3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, одобряване и експлоатация на санитарни охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейно-хигиенни нужди.   1. Информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водния обект в района, които трябва да бъдат отчетени при последваща процедура по глава шеста от ЗООС.   Актуална информация за съществуващи или разрешени въздействия върху водите има в Регистрите на издадените разрешителни, публикувани на сайта на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (<http://www.bddunav.6rg/Content/registri/razreshitelni-i-resheniia>).   1. Информация за свободните водни ресурси в частта от подземното водно тяло, от която се предвижда водовземане (чрез съществуващи или нови съоръжения), риска от замърсяване на подземните води в процеса на изграждане на нови тръбни (сондажни) кладенци и изискванията за предотвратяване на замърсяването.   Не е предмет на Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027. Мотивирана оценка на значимото въздействие върху водите и водните екосистеми.  Проекти и намерения, произтичащи от Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027, предвиждащи водовземане и/или използване на подземни и повърхностни води, подлежат на независима оценка за допустимост за екологични цели и планирани мерки за постигане на добро състояние на водите, определени в ПУРБ и във връзка с целите за управление на риска от наводнения и мерките, предвидени в ПУРБ за съответния планов период.  Изпълнението на Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 няма да има значително въздействие върху водите и техните защитени зони, в съответствие със законовите изисквания и мерките, заложени в плановете за управление за съответния период, може да допринесе за подобряване на изпълнение на мерките в ПУРБ 2016-2021 г. и ПУРБ 2016-2021 г. в Дунавския регион. |  |
| 7 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Враца  Изх. №ОВОС - ЕК - 220 (1) /26.08.2021г | Във връзка с провеждане на консултации, съгласно изискванията на чл.19а. т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми. Информираме ви:  РИОСВ – Враца няма забележки и предложения по така представеното задание за обхвата и съдържанието на Доклада за екологична оценка на проекта на Програма за Трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния България 2021-2027 | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
| 8 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе  Изх. № М - 3351 / 30.08.2021г. | Докладът за обхвата и съдържанието на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество „Interreg VI-A Румъния България 2021-2027“ е разработен от ERS Consultanta de Mediu SRL по поръчка на Управляващия орган на програмата – Министерство на развитието, благоустройство и администрация на Румъния и се представя от Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България като Национален орган на програмата. Докладът е изготвен в рамките на процедурата по екологична оценка на програмата и е предоставен за консултации в съответствие с изискванията на чл. 19а от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.  След като се запознах със съдържанието на доклада и с работния вариант на програмата, публикуван на сайта на МРРБ, Ви уведомявам, че РИОСВ-Русе няма предложения, забележки и препоръки към представена документация. | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
| 9 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Монтана  Изх. №2748 / 30.08.2021г | Във връзка с внесен в РИОСВ – Монтана доклад (вх. № 4477 / 16.08.2021 г.) за определяне съдържанието на обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния – България 2021–2027 г., имам следните забележки и предложения:  - В т. 2.4.2 „Законодателна рамка“ в Програмата Interreg VI-A Румъния - България, участващите страни в нормативните актове на българското законодателство в областта на околната среда са написани неправилно - Закон за опазване на околната среда (ЗООС) и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на програмни планове (Наредба за ЕО).  - В т. 5 „Характеристики на съвременното състояние на околната среда“ да се използва терминологията съгласно българското екологично законодателство по отношение на защитените територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и различните категории защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии – парк, природна забележителност, поддържан резерват, природен парк, защитена местност).  - В териториалния обхват на РИОСВ – Монтана са включени общо 38 защитени територии и 38 бр. Защитени територии. Пълният им списък е достъпен на сайта на инспекцията на адрес: <https://www.riosv-montana.com>, Зони за биологично разнообразие / Регистър на защитените територии.  - Дейностите и мерките по Програмата за трансгранично сътрудничество, свързани с изграждането на инфраструктурни обекти, е необходимо да бъдат съобразени със съществуващите предприятия с висок/нисък рисков потенциал на територията на Република България, в обхвата на програмата. В тази връзка докладът за екологична оценка трябва да включва информация за тези предприятия и за мерките, предвидени за предотвратяване на риска от големи аварии и ограничаване на последствията от тях. Обръщам внимание, че Електронната база данни (Публичен регистър) на предприятията с нисък и висок рисков потенциал, попадащи в обхвата на глава седма, раздел 1 от ЗНЗ е публикувана на следния адрес: <https://public-seveso.moew.government.bg/enterprises>. | Отразено.  Отразено.  Отразено. |
| 10 | Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  Изх. № 04 - 00 -6747 / A3 / 03.09.2021 г. | В РИОСВ-Варна е получено Вашето писмо, с което на основание чл. 19а. т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми за изразяване на становище по Доклада за определяне съдържанието и обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. като ни информирате за уведомяване на компетентния орган по процедурата по екологична оценка на Министерството на околната среда и водите.  В тази връзка и в съответствие с компетенциите си изразявам следното становище:  Съгласно нормата на чл. 19а, т. 3 от Наредбата за условията и реда за екологична оценка на планове и програми, възложителят възлага изготвянето на задание за определяне на съдържанието и обхвата на оценката, което съгласува с други специализирани ведомства и обществеността по реда на чл. схема по чл. 19. ал. 3 от същата наредба.  Представеният Доклад за обхвата на екологичната оценка на Interreg VI-A Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2021-2027 г. се приема като задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка с компетентния орган на МОСВ. .  Предложеното задание отговаря на изискванията на законодателството на ЕО. Обхватът на заданието е съобразен с характера, предмета и предвижданията на плана и се припокрива с изискванията на чл. 86. ал. 3 от ЗООС. относно съдържанието на доклада за екологична оценка.  Заданието за обхват и съдържание разглежда всички компоненти и фактори на околната среда, съгласно изискванията на чл. 4 и 5 от ЗООС, които има вероятност да бъдат засегнати от програмата.  Представената информация за компонентите и факторите на околната среда обхваща основните аспекти на текущото състояние и прогнозите за въздействие върху програмата.  Техническото задание определя политическите цели на програмата със специфични цели и видове действия за постигането им.  В заключение на гореизложеното РИОСВ-Варна няма забележки по предложеното техническо задание за обхвата и съдържанието на доклада за екологична оценка. | Становището не съдържа коментари и препоръки |
| 11 | Регионална инспекция по околната среда и водите - Плевен  Изх. № 4909 (1) /14.09.2021г. | Представеният Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI–A – Румъния–България 2021–2027 г. принципно по структура и съдържание отговаря на изискванията на чл. 17, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за прилагане на ЕО.  1. В раздел "Атмосферен въздух" и "Вредни физически фактори":  Приемаме представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A - Румъния-България 2021-2027 г., по компонент въздух, поради следните причини:   * Докладът за обхвата предвижда идентифициране на екологични проблеми, които могат да бъдат засегнати от програмата Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г. * Поставената цел „По-зелена и нисковъглеродна Европа" включва подобряване на защитата и опазването на природата, включително намаляване на всички форми на замърсяване. Предвидени са мерки за подобряване на контрола на замърсяването чрез подкрепа на инвестициите в мониторинга и събирането на данни за замърсяването на въздуха, особено в градските райони, включително създаването на инструменти за измерване на качеството на въздуха, почвата и водата и предоставянето на данни от реалния свят. * При идентифициране на екологични проблеми по компонент на въздуха се предвижда като възможна специфична цел: „REO5.1. Поддържане и подобряване качеството на атмосферния въздух в границите, определени от законовите норми“. * В предложената схема на програмната територия, в раздел 5.1.1 е направен преглед на качеството на въздуха в трансграничната избираема зона и на основните наблюдавани замърсители както за българския, така и за румънския участък. * Раздел 6 предоставя оценка на вероятното значение на въздействието на програмата върху компонентите и факторите на околната среда.   Препоръчваме при идентифициране на екологични проблеми по отношение на качеството на въздуха да се вземат предвид регионалните проблеми, данните от мониторинга и резултатите от изпълнението на стартиралия през 2005 г. проект по Програма ФАР „Изготвяне на съвместни програми за управление на качеството на въздуха в българо-румънската граница градове по Долен Дунав". Тримесечните отчети, изготвяни от съответните РИОСВ, се публикуват на сайта на ИАОС в раздел бюлетини: <http://eea.governance.bg/bg/output/bd-ro/index.html>.   1. В раздел "Отпадъци":   Приемаме представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI–A – Румъния–България 2021–2027 г. по компонент отпадъци, поради следните причини:  Разглеждат се бъдещите изисквания, произтичащи от Европейската комисия, които включват:   * Обща цел на ЕС за рециклиране на 65% от битовите отпадъци до 2030 г. * Обща цел на ЕС за рециклиране на 75% от отпадъците от опаковки до 2030 г. * Намаляване на депонираните отпадъци до максимум 10% от битовите отпадъци до 2030 г. * Забрана за депониране на разделно събрани отпадъци. * Специфични мерки за насърчаване на повторната употреба и стимулиране на индустриалната симбиоза - превръщане на страничния продукт от една индустрия в суровина за друга индустрия. * Икономически стимули за производителите да пускат на пазара по-екологични продукти и да подкрепят схеми за оползотворяване и рециклиране на опаковки, батерии, електрическо и електронно оборудване, превозни средства и др.  1. В раздел „Почви“:   Приемаме представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI - A - Румъния - България 2021 - 2027 г., по компонент почви и подпочви, без забележки.   1. В частта "OHV":   Приемаме представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI - A - Румъния - България 2021 - 2027 г., в частта опасни химикали (OHV), без забележки.   1. В част "Води":   Приемаме представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI–A – Румъния–България 2021–2027 г., по компонент води, без забележки.   1. В частта „Защитени територии за биологично разнообразие“:   В представения Доклад за обхвата на екологичната оценка на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI–A – Румъния–България 2021–2027 г. има много неясноти и неточни термини, които най-вероятно произтичат от превода на програмния текст и усложняват оценката на съответствието на представения документ с изискванията на ЗООС относно съдържанието на доклада за СЕО.  Защитените територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) не се разграничават от защитените територии по смисъла на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) в териториалния обхват на програмата.  Посочени са природните паркове (ПП) в България, които са в обхвата на трансграничния регион, за който се разглежда програмата. Докладът за СЕО трябва да отразява всички категории защитени територии, обхванати от Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния-България, 2021-2027 г.  На страница 40 се посочва, че Природен парк „Персина“ е влажна зона от българската страна на река Дунав, създадена на 4 декември 2000 г. Разположена в три общини (Никопол, Белене и Свищов),​обхваща 21 762 ха. Дефинирането на парка има за цел опазване и възстановяване на влажните зони по река Дунав. Информацията е невярна.  Национален парк „Персина“ е обявен със Заповед № РД-684 / 04.12.2000 г. на МОСВ, ДВ бр. 105/2000. Със Заповед № РД-771 / 24.09.2020 г. на Министерството на околната среда и водите (ДВ, бр. 89/2020 г.) площта на защитената територия е променена и е 21 618.1046 ха. Освен това програмата погрешно твърди, че Национален парк „Персина“ е влажна зона. Защитената територия е обявена с цел опазване, възстановяване и поддържане на разнообразието на местните екосистеми и ландшафти, местни видове диви растения и животни, както и местни сортове и породи, възстановяване на заливни гори и влажни зони в Свищовско-Беленската низина и съседните дунавски острови, видно от заповедта за деклариране.  Очакваните вероятни значителни въздействия върху биоразнообразието (като компонент на околната среда) в района на програмата не са посочени.  Техническото задание на доклада за СЕО не съдържа мерки, които имат за цел да предотвратят, намалят и напълно компенсират неблагоприятните въздействия от изпълнението на програмата върху околната среда.  Във връзка с горното, следва:   1. В частта на доклада на ЕК, разглеждаща въздействието върху биологичното разнообразие, да се разграничат точки: „Флора и фауна“, оценяваща въздействието на програмата върху видовете от Приложение № 3 на Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); „Защитени територии” (по смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/); „Защитени територии“ (по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/), отразяващи всички категории защитени територии в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg VI-A Румъния–България, 2021–2027 г.; 2. Да се ​​прецизира текстът за Природен парк „Персина“ (на стр. 40 от задачата на доклада за СЕО), като се вземат предвид горните бележки; да се опишат мерките, предвидени от програмата за предотвратяване, намаляване и пълно компенсиране на неблагоприятните въздействия на програмата върху околната среда (по-специално върху биоразнообразието в рамките на териториалния обхват на програмата). | Препоръката е взета предвид.  Отстранени са неяснотите и неточностите. |
| Доклад за стратегическа екологична оценка | | | | |
| 1. | Министерство на околната среда и водите  Реф. № ЕО-ЗО/ 28.04.2022 г | На стр. 98-99 т. 3.1.6.1. Качеството на атмосферния въздух на територията на програмата, във връзка с текста за системата за мониторинг на качеството на атмосферния въздух на територията на България, отбелязваме, че официална информация за Националната система за мониторинг на качеството на атмосферния въздух (НСМКАВ) е публикувана на сайта на ИАОС: <http://eea.government.bg/bg/nsmos/air> | Текстът в т. 3.1.6.1. е ревизиран с помощта на препоръчания източник на информация. |
| Във връзка с т. 3.1.6.1. Качество на атмосферния въздух на територията на програмата и съдържащата се в него информация за територията на България, с цел коректно прецизиране и тълкуване на информацията за Качеството на атмосферния въздух (КАВ), отбелязваме, че на сайта на ИАОС на адрес:<http://eea.govemment.bg/bg/soer/2019>, е публикуван Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2019 г., приет от Министерския съвет през 2021 г.  Информация и данни са публикувани и в годишния бюлетин за качеството на атмосферния въздух за 2019, 2020 и 2021 г.:<http://eea.government.bg/bg/dokladi/God_bul_KAV/index> | Текстът в т. 3.1.6.1. е ревизиран с помощта на препоръчания източник на информация. |
| На страници 106, 107, 193 в текста относно българската част от територията на програмата думата "област" се заменя с "община". | Отразено. |
| Във връзка с изречението на стр. 107: „Общините Русе, Силистра, Велико Търново, Плевен, Монтана, Враца и Видин имат разработени и изпълняват общински програми за качеството на атмосферния въздух съгласно чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух”, взето в предвид от становище с изх.№ ЕО-30/17.09.2021 г. на МОСВ, обръщаме внимание, че във всяка от изброените общински програми е извършен анализ на атмосферния въздух за съответната община. Съвкупността от данни и анализи в обхвата на тези програми трябва да се използва при разработването на доклада за ЕО. | Анализът е направен в раздел 3. Въздух. |
| На стр. 250 в т. 14. Източници на информация има 4 повторения на позиция 76. „Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2020 г. за следните РИОСВ: Плевен; Враца; Русе; Варна; Велико Търново; Монтана." | Отразено в т.14. |
| В таблицата към т. 15.1. Връзка с други релевантни планове, програми и стратегии в раздел 15 Приложения;   * наименованието на Националната програма за контрол на замърсяването на въздуха (2020-2030 г.) не е правилно и следва да се коригира (т.14 в таблицата); * т. 5 „План за управление на басейна на река Дунав“ (актуализиран 2015 г.) да се замени с настоящата редакция: „План за управление на басейна на река Дунав 2022-2027 г.“ (актуализация 2021 г.); * т. 6 „План за управление на риска от наводнения в Дунавския басейн (актуализиран 2015 г.)“ да се замени с „План за управление на риска от наводнения в Дунавския басейн 2022-2027 г. (актуализиран 2021 г.)“, като се направят съответните актуализации на останалата информация в таблицата , съгласно съдържанието на двата актуализирани плана;   + т. 29 „Морска стратегия на Република България и програма от мерки към нея“ – за периода 2016-2021 г. да се добави и периодът „2022-2027 г. – в процес на разработка“ | Отразено в т. 15.1. |
| Във връзка с информацията в т. 3.1.5 относно състоянието на водите, източниците на въздействие, пунктовете за мониторинг и водозащитните зони в Дунавския и Черноморския район е необходимо представяне на становища от двете басейнови дирекции.  В т. 3.1.5 Зони за защита на водите, Зони за опазване на стопански ценни видове риби - законодателството в Румъния е представено подробно, докато за България липсва аналогична информация, текстът трябва да бъде допълнен.  По отношение на точка 3.19 Управление на риска от наводнения, Таблица 3-4 предоставя информация за определени зони със значителен потенциален риск от наводнения в Румъния и информацията е илюстрирана с карта. За България не е представена карта и трябва да се добави. Текстът над таблица 3-5 за определени региони със значителен потенциален риск от наводнения (РЗПРН) трябва да бъде коригиран: РЗПРН са част от Плана за управление на риска от наводнения (ПУРН), а не от Плана за управление на речния басейн (ПУРБ). Текстът под таблица 3-5 представя информация от ПУРН за 2016-2021 г. Необходимо е да се актуализира с публикуваната информация от Предварителната оценка на риска от наводнения за ПУРН 2022-2027 г., която е достъпна на интернет страниците на съответната Басейнова дирекция и на МОСВ, раздел „Води“. | Информацията е преработена и допълнена. |
| В Таблица 3-14 Актуално състояние на екологичните проблеми и Алтернатива 0 - Води за къпане в България - информацията не съответства на информацията, представена по-горе, че 8 зони за къпане са в добро състояние и 12 са в отлично състояние. Информацията трябва да бъде коригирана. Прави впечатление, че информацията, представена индивидуално за България, включва зони за къпане освен вода и питейна вода, докато за Румъния информацията е само за вода. Вярваме, че информацията за водата трябва да бъде предоставена аналогично и за двете държави.  Отделно, текстът за водата трябва да бъде допълнен и изяснен чрез добавяне на удебелен цитиран текст и премахване на зачеркнатия текст: Повърхностни води: Някои от повърхностните водни обекти са в лошо химическо състояние „**и по-лошо от добро екологично състояние/потенциал** ”. ~~Дуранкулашкото езеро е в много лошо екологично състояние~~.  По отношение на подпочвените води трябва да се представи информация за причините за лошо химично състояние, подобно на това, представено за повърхностните води. По отношение на питейната вода и водозащитните зони е дадена информация за България, но не е представена за Румъния. Информацията трябва да бъде еднакво точна и за двете страни. | Отразено в таблица 3-14.  Информацията относно румънската територия, включително относно водите, беше изготвена, обсъдена и съгласувана в рамките на националната група, определена за процедурата по СЕО (Румънското министерство на околната среда, водите и горите е част от тази група). Освен това цялата информация, свързана с румънската страна, беше съгласувана и одобрена от румънското министерство на околната среда, водите и горите.  Като такова предложението относно румънските територии не се приема. |
| В Таблица 5-1 Съществуващи екологични проблеми, свързани с Програма INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 г.:  В информацията за „Води” за България са представени само проблеми, свързани с химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела. Липсата на добро екологично състояние/потенциал за всички повърхностни води не се представя като проблем. Предлагаме текстът да бъде преработен, както следва:  Текстът: „Някои повърхностни водни тела са в лошо химично състояние“ да се замени с „Наличие на повърхностни и подземни водни тела, които не са в добро химично състояние“.  Текстът: „По отношение на химичното състояние 20 от подземните водни тела са оценени като в лошо химично състояние“. да се замени с "**Наличие на повърхностни водни тела, които не са в добро екологично състояние/екологичен потенциал."**  В „Управление на риска” предлагаме: „Територията е застрашена от наводнения” да се допълни с текста: „и е поставена пред риск от суша”. | Отразено в таблица 5-1. |
| В таблица 7-3 Видове действия, предложени в програмата INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 г. по отношение на приоритет 2 По-зелен регион, 4. Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземат предвид екосистемните подходи :   * Действие A3 – предлагаме да се добави цитираният с удебелен шрифт текст: „Предотвратяване на риска от бедствия и устойчивост, като се вземат предвид подходите, основани на екосистемите“ * Подобряване на капацитета за намеса и реагиране чрез инвестиции в оборудване и превозни средства, ИТ системи, „оборудване за наблюдение“ и др. * Действие A4 - предлагаме да добавим цитирания с удебелен шрифт текст: Действия за адаптиране към изменението на климата (решения за намаляване на риска от бедствия, базирани на екосистеми (Eco-DRR))   Подпомагане на управлението на водата и земята чрез зелени решения (напр. вълни, възстановяване на реки и озеленяване на природата, „изграждане на полдери и създаване на възможности за наводняване на крайречни гори“, зелени решения за дренажни системи, натурализирани езера с дъждовна вода и др.). Необходимо е да се изясни текстът на "вълни" и да се прецизира, ако е необходимо. Предлагаме да прецизираме текста „Подпомагане на управлението на водите и земите” както следва: „Управление на водите и земите”. | Interreg VI-A Румъния-България беше изготвена от програмните структури, след консултации със съответните заинтересовани страни в района. Освен това програмният документ беше одобрен от румънското (31 март) и българското правителство (април).  Дефиницията на видовете действия обаче обхваща предложенията.  Поради това предложението за предефиниране на видовете действия не се приема, предвид напредналия етап на процеса на програмиране.  Програмната структура е наясно, че е от съществено значение да можем да се адаптираме към бързо променящите се нужди на територията и на целевите групи, като предоставяме на бенефициентите достатъчно възможности да въведат иновации в своите проекти и като не ограничаваме прекомерно възможните им действия .  Ето защо Програмата е разработена, за да предостави ясна картина по отношение на това какво програмата възнамерява да поддържа, как и при какви условия, като същевременно гарантира необходимата гъвкавост.  За тази цел Програмата съдържа видовете поддържани действия, заедно с конкретни примери и понякога обяснения.  Независимо от това, структурите на програмата ще вземат под внимание препоръките при изготвянето на поканите за предложения и/или при предоставянето на допълнителни насоки за потенциални приложения, включително конкретни примери, така че бъдещите проекти да бъдат добре разработени, отразявайки нуждите от територията. |
| В таблица 7-4 „Оценка на видовете действия“ действие A3 не е оценено като да има положителен ефект върху съответна екологична цел 5. Подобряване и поддържане на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни тела, рационално използване на водните ресурси и спиране на замърсяването. | Препоръката е интегрирана в глава 7.2.4 |
| В Таблица 7-5 „Обосновка за оценката на въздействието върху околната среда и човешкото здраве, извършена за видовете дейности, предложени от програмата“ за действие A2, беше оценено, че проектите за подобряване на условията за корабоплаване по река Дунав не се очаква да доведат до влошаване на състоянието на повърхностните водни обекти и подземните водни обекти, тъй като те не изискват мащабни строителни работи. Считаме тази оценка за непълна поради въздействието върху физическите характеристики на водното легло и бреговете, както и възможните ефекти върху биологичните качествени елементи като част от екологичното състояние/потенциал. В това отношение не може да се твърди, че не трябва да се очаква въздействие върху повърхностните води,  В момента се изпълнява Стратегически проект „Бърз Дунав“, който не е завършен и за който е необходима оценка на необходимостта от прилагане на изключения по чл. 4.7 от Директива 2000/60/ЕО поради очакваното въздействие от прилагането на проект за екологичното състояние/потенциал на повърхностно водно тяло - река Дунав. | Действието включва само инсталиране и използване на съоръжения безопасност и сигнализация за подобряване на условията за корабоплаване.  Дейностите по драгиране, които биха могли да генерират потенциално значително неблагоприятно въздействие върху водните тела, бяха изключени от този вид действие.  Въпреки това, разработването и изпълнението на проекта ще се извърши в съответствие с действащите законови разпоредби, приложими в този случай.  Този тип действия и проектът „Бърз Дунав“ включват различни дейности и различна интензивност. |
| В Таблица 9-1 Мерки за предотвратяване и смекчаване на очакваните отрицателни въздействия трябва да се добавят действия за смекчаване на въздействието върху водите от проекти, свързани с подобряване на условията за корабоплаване, включително процедура за необходимостта от прилагане на изключения съгласно член 4.7 от Директива 2000/60/ ЕО.  По отношение на съответствието на проектите със Закона за водите е необходимо да се вземат предвид и изискванията на чл. 156д от този закон. | Препоръката е интегрирана в глава 9. |
| В Таблица 7-4, Оценка на видовете действия, на стр. 221 предлагаме да изясним, променим и допълним текстовете, както следва:  В А2 в колона №2 Действие/Екологични цели, след текста „... подобряване на мобилността и свързаността в трансграничния район“, да се добави текстът „в съответствие със специфичните цели и мерки за опазване“.  В A3, в колона №2 Действие/Екологични цели, текстът: „Превенция на риска от бедствия и устойчивост, като се вземат предвид подходи, базирани на екосистеми“, да се промени, както следва: „Превенция на риск от бедствия, като се вземат предвид подходи, базирани на решения, базирани на принципи на природата и екосистемата“.  В А4, в колона №2 Действие/Екологични цели, текстът „Действия за адаптиране към изменението на климата (решения за намаляване на риска от бедствия, базирани на екосистеми) да се промени, както следва: „Действия за адаптиране към изменението на климата (решения за намаляване на риска от бедствия, базирани на решения, базирани на принципите на природата и екосистемата).“  В А5, в колона №2 Действие/Екологични цели, текстът „Намаляване на всички форми на замърсяване чрез подкрепа на инвестиции в мониторинг и събиране на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водите” следва да бъде изменен, както следва: „Намаляване на всички форми на замърсяване чрез подкрепа на инвестиции в мониторинга, събирането и анализа на данни за замърсяването на въздуха, почвата и водата”.  В А6, в колона №2 Действие/Екологични цели, след текста „Подкрепа за развитието на зелени инфраструктури, включително чрез развитие и опазване на зелените площи в населените места, и повишаване на осведомеността за ползите от зелените площи“ да се добави следващ текст „като се вземе предвид екологичното състояние на екосистемите и състоянието на опазване на местообитанията и видовете в Натура 2000, включително Закона за туризма.  Отбелязваме, че с официално писмо Европейската комисия, чрез Постоянното представителство на България в Брюксел, информира МОСВ, че Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмен период 2021-2027 г. на България (НРП 2021-2027) е одобрена и насърчава българските органи да гарантират, че всички идентифицирани програми за финансиране, включително Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 г.“ отразяват по подходящ начин нуждите и приоритетите, определени в НРП по Натура 2000.  В тази връзка, в A7, колона №2, Действия/Цели на околната среда, след текста „Укрепване на защитата, възстановяване на биоразнообразието и устойчивото и опазване на природното наследство, включително зони, включени в Натура 2000 и Рамсар“ да се добави: „в съответствие с НРП 2021-2027 и необходимостта от трансгранични коридори“.  За да изпълнят ангажиментите на България по Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. и целта на Стратегията за правна защита на поне 30% от сухоземните и морските територии и стриктна защита на поне 1/3 от защитените зони на ЕС (10%) за опазване на биоразнообразието и подобряване на природозащитното състояние на местообитанията и видовете, трябва да сътрудничи с мерките от НРП 2021-2027 за защитени територии, включени в доклада за ЕО.  По отношение на екологичната цел REO 1, която е свързана със запазването и опазването/подобряването на консервационния статус на видовете и местообитанията, считаме, че в таблица 9-1 „Мерки за предотвратяване и смекчаване на очакваните отрицателни въздействия“ (стр. 233), в допълнение към действията за изпълнение на A1 трябва да се добавят и тези, които се отнасят до обекти и зони от Натура 2000, посочени в A7. | Interreg VI-A Румъния-България е изготвена от програмните структури, след консултация със съответните заинтересовани страни в областта. Освен това програмният документ беше одобрен от румънското (31 март) и българското правителство (април).  Видовете действия и информацията са в съответствие с дефинициите на специфичните цели и обхвата.  Освен това разработването и изпълнението на проектите се извършва в съответствие с действащите законови разпоредби.  В същото време информацията, включена в Програмата, насърчава приноса и взаимодействието с националните и стратегическите документи на ЕС, особено Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. и Плана на ЕС за възстановяване на природата. Освен това проектите следва да бъдат в полза на цялата област на програмата и следва да се съсредоточат и върху целите на Зелената сделка по отношение на подкрепата за опазването на биоразнообразието, защитата на защитените територии и насърчаването на зелените градски пространства и защитата на екосистемите.  Поради това предложението за предефиниране на текста в Програмата не се приема предвид напредналия етап на процеса на програмиране.    По отношение на синергията с Националната рамка за приоритетни действия за Натура 2000 за програмен период 2021-2027 г. на България, моля, вижте Доклада за СЕО. |
| На стр. 234 мярка М3, екологична цел REO 1, да се измени, както следва: след израза „Преди започване на строителните работи“ се поставя запетая и се добавя „на възможно най-ранен етап“, а на ред 11 от същото мярка, след израза „до края на периода на гнездене/отглеждане“, добавете „/хибернация“, като продължите мярката без други промени в текста. | Отразено. |
| На стр. 235 мярка М5/ REO 4 „Проекти, насочени към застрояване и озеленяване, ще осигурят изпълнението на тези алтернативи на проекта, които осигуряват минимално ниво на изкуствена обработка на почвените повърхности и максимално ниво на поддръжка/устройство на зелените площи” до се изменя, както следва „Проектите, насочени към строителство и озеленяване, ще осигурят изпълнението на тези алтернативи на проекта, които осигуряват минимално ниво на изкуствено третиране на почвените повърхности и максимално ниво на поддръжка/развитие на зелени площи, включително осигуряване на екологична свързаност между различни паркове/зелени площи и извънградски пространства, както и позволяване на поддържането на опрашители“.  Трябва да се определи „минимално ниво на изкуствена обработка на почвените повърхности” в строителството. | Отразено. |
| На страница 235/236, мярка M8, REO 1 „Всички проекти, предвиждащи засаждане на треви, храсти или дървесни видове, ще вземат предвид изключителното използване на неинвазивни местни видове, характерни за типовете естествени местообитания в районите на изпълнение” трябва да бъде изменен, както следва: „Всички проекти, предвиждащи засаждане на треви, храсти или дървесни видове, ще вземат предвид изключителното използване на неинвазивни местни видове, характерни за типовете естествени местообитания в областите на изпълнение, включително като вземат предвид и спазват наличните и /или възможна (паркова) фауна.” | Отразено. |
| На страница 236, мярка M9, REO 12 „Проектът, насочен към рехабилитация на съществуващи сгради и/или изграждане на нови сгради, ще разгледа прилагането на решения за подобряване на енергийната ефективност, както и използването на възобновяеми източници на електроенергия/топлоенергия енергия” да се измени, както следва „Проекти, насочени към рехабилитация на съществуващи сгради и/изграждане на нови сгради, ще разглеждат прилагането на решения за подобряване на енергийната ефективност, използването на възобновяеми източници на електрическа/топлинна енергия, както и включват решения за външни вертикални озеленяване на сгради или конструкции с цел предоставяне на екосистемни услуги, като местообитания за опрашители, смекчаване на атмосферното замърсяване и въглеродните емисии. | Отразено. |
| Докладът (стр. 293) трябва да изясни, че НРД за 2021-2027 г. е изготвен на основание чл. 8, ал. 1 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на природните местообитания и на дивата фауна и флора (Директивата за местообитанията), но включва и мерки, насочени към прилагане на Директива 2009/147/ЕО за опазване на дивия живот. | Отразено. |
| В изложението на доклада по ЕО (стр.342) са изброени зоните от Натура 2000, попадащи в обхвата на „Програма INTERREG VI-A Румъния-България“, за които са дадени дейности и мерки за подобряване на консервационното състояние на местообитания и видове и режима им за прилагане спрямо въздействието им в защитените територии в НРП, които докладът за СЕО следва да отчете. | Препоръката е интегрирана в глава 9. |
| Препоръчваме информацията, представена в т. 15.3, свързана със Seveso предприятията да бъде организирана по области, които са в обхвата на програмата (Видин, Враца, Монтана, Велико Търново, Плевен, Русе, Добрич и Силистра). | Отразено. |
| В списъка Seveso присъстват следните грешки:   * Точка 2, операторът е Агрохимикали ООД, а не Агрокемикълс ЕООД; Български - Агрохимикали ООД, не Агрокемикълс ЕООД. (складова база за препарати за растителна защита с оператор "АГРОКЕМИК" ООД се намира в община Пазарджик, с. Величково, имот с No 000865 в землището на с. Величково, м. Хагелски тръни); * Точка 12, оператор е Видекс АД, а не Уидекс АД * Точка 31 „Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти” с оператор „ПЛАМНА РАФИНЕРИЯ” АД вече е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал; * Точка 35, Склад за препарати за растителна защита с оператор "999-IV. АСЕНОВ" ЕООД вече е класифициран с висок рисков потенциал; * Точка 37 Оператор на предприятието е „Ида Трейдинг ЕООД”, а не „Видекс Инженеринг ЕАД”; * Точка 50 Оператор на предприятие е „Булмаркет ДМ” ООД, а не „Вбулмаркет ДМ” ООД * Към Община Велико Търново да се добави “БУЛАРМАС” ЕООД, с оператор “БУЛАРМАС” ЕООД, класифицирана с нисък рисков потенциал и с адрес: Велико Търново, с.Хотница, имот с идентификатор 77356.165.5; * За община Плевен да се включат следните предприятия: * „Резервоарен парк за съхранение на нефтопродукти (котелно гориво)” с оператор „Феникс Ойл Трейд” ЕООД, класифициран с нисък рисков потенциал и с адрес: Община Плевен, Плевен, Западна промишлена зона, територия на НПЗ Плама; * „Язов парк за съхранение на нефтопродукти” с оператор „ЛОТУС ОЙЛ ТРЕЙД” ООД класифициран с нисък рисков потенциал и с адрес: Община Плевен, гр. Плевен, Промишлена зона в поземлен имот с идентификатор 73674.204.260, с. Търнене, п.код 5882, ж.к. Местност Обръща.   Гореспоменатите бележки трябва също да бъдат отразени във Фигура 3-41 Местоположение на SEVESO предприятия, попадащи в териториалния обхват на програмата, на страница 130 в доклада на EA. | Грешките бяха коригирани. Картата SEVESO беше актуализирана. |
| II. Предложение за мерки за наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда и човешкото здраве от изпълнението на „Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A Румъния-България 2021-2027 г.“:  В проектопрограмата са предложени индикатори за приоритетите - начални индикатори и крайни индикатори. Освен това в т. 11 Мерки за мониторинг на значимите ефекти от изпълнението на програмата, в Таблица 9-2 са предложени индикатори за мониторинг на въздействието според прогнозите за очакваните въздействия върху околната среда и човешкото здраве при изпълнението на програмата, но не са предвидени индикатори за мониторинг на съответната екологична цел 5. Подобряване и поддържане на екологичното състояние/екологичния потенциал и химичното състояние на повърхностните и подземните водни обекти, рационално използване на водните ресурси и спиране на замърсяването и такива трябва да бъдат осигурени.  Годишните доклади, в които следва да бъдат включени данните за показателите за мониторинг на въздействието върху околната среда и здравето на хората при изпълнение на програмата, се представят в МОСВ за одобрение по реда на чл. 30, ал.1 от Наредбата за ЕО. | Моля, вижте също отговора по-горе относно навигационното действие.  Не беше предложен индикатор за мониторинг на водни обекти поради факта, че не бяха идентифицирани отрицателни ефекти за тази съответна екологична цел. |
|  | III. По схемата за консултации:  Като цяло схемата за консултиране на обществеността, заинтересованите институции и трети страни е изготвена в съответствие с чл. 19, ал. 3 от Наредбата за ЕО, но следва да имате предвид, че на основание чл. 20, ал. 3, т. 1 от Наредбата за ЕО, компетентният орган по околна среда или официално упълномощено лице следва да изиска становище от Министерството на здравеопазването по документацията. В тази връзка, моля коригирайте текста на т.1.4. на стр. 9 от схемата. | Отразено. |
| 2. | Министерство на здравеопазването  Реф. № 04-15-40/ 06.04.2022г | От предоставената документация е видно, че докладът за СЕО е съобразен с нормативните изисквания относно съдържанието, структурата и обхвата на този вид доклади, както и с предложенията, изложени в нашето писмо относно Обхвата на доклада. Предвид гореизложеното, Министерството на здравеопазването счита, че Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A Румъния – България 2021-2027 г. може да се реализира при спазване на следните условия, които следва да бъдат записани като задължителни в административния акт към се издава от компетентния орган:  1. При проектиране и изграждане на нови обекти местоположението им да се определя съобразно площите и териториите, предвидени за тази дейност, съгласно действащите устройствени планове и да се отчита близостта на населените места и техните райони и територии, подлежащи на здравна защита. (жилищни, тихи райони и др.) и обекти, подлежащи на здравна защита, както и райони и зони, в които са разположени такива обекти, водоизточници за питейно-битово водоснабдяване със или без санитарно-охранителни зони, определени със заповед;  2. Всяко конкретно инвестиционно предложение да бъде оценено при провеждане на процедура по глава 6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) (процедура по ОВОС и процедура по ЕО), за извършване на конкретна оценка на степента на възможния риск за здравето на населението, възможното въздействие върху демографията на здравето и въздействието върху градските райони и по-специално населените места и обектите, подлежащи на опазване на здравето.  3. Всички мерки, предложени от авторите на доклада за ЕО трябва да бъдат изпълнени от Възложителя. | Становището не съдържа коментари и препоръки към Екологичния доклад. |
| 3. | Дирекция за басейново управление на река Дунав,  ПУ-01-652 (5)/25.03.2022г | 1. В доклада да се отрази, че съгласно §6 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (Обн., ДВ, бр. 20 от 11.03.2022 г.) Плановете за управление на риска от наводнения за периода 2016 г. - 2021 г. и Плановете за управление на речните басейни за периода 2016-2021 г. се прилагат до приемане на актуализирани планове по чл. 146о, ал. 3 от Закона за водите.  2. За коригиране на технически грешки - Планът за управление на речния басейн (ПУРБ) да бъде заменен с План за управление на риска от наводнения (ПУРН) в:  - стр. 135 - Резултатите от оценката на риска за РЗПРН като част от ПУРБ (2016-2020) за река Дунав показват, че в рамките на дефинираните граници на наводнения от наводнения с ниска вероятност (0,1%) .  - стр. 296 Програмният период на ПРСР съвпада с периода на актуализиране, подготовката и изпълнението на втория RBM за периода 2022-2027 г. | Препоръките бяха приети и включени в екологичния доклад. |
| 4. | Дирекция за басейново управление на Черноморски реки  Реф. № 04-01-923(А7)/04.03.2022г | Дирекция за басейново управление на Черноморски реки няма забележки по Доклада за стратегическа екологична оценка по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027. | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
|  | Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна  Реф. No 04-00-6747/А5 | РИОСВ – Варна няма забележки по Доклада за стратегическа екологична оценка по Програма Interreg VI-A Румъния-България 2021-2027 г., вкл. нейните приложения. | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
|  | Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново  Реф. № 750(6)/ 24.03.2022г | Има 2 SEVESO предприятия, разположени в град Свищов, които трябва да бъдат добавени към Фигура 3-65 SEVESO местоположение в района на програмата.  Да се ​​добави в раздел 9 обща мярка за предотвратяване и смекчаване на очакваните отрицателни въздействия, обхващаща всички дейности и мерки, предвидени за постигане на така поставените съответните екологични цели, със следния текст:  Инвестиционни проекти / проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG VI-A Румъния - България 2021-2027 г., очертаваща рамка за бъдещо развитие на инвестиционни предложения / планове, програми или проекти, за които се изисква процедура по ОВОС / СООС (съгл. със Закона за опазване на околната среда) и/или процедурата за оценка на съответствието с предмета и целите на опазване в защитените територии (по Закона за биологичното разнообразие), които се одобряват от Управляващия орган на Програмата и по съответния специален закон само след произнасяне. с акт за съгласуване от компетентните органи по околна среда и с условията и мерките в съответния акт. | Картата на сайтовете SEVESO е актуализирана.  Всички следващи проекти RO-BG 2021-2027 ще бъдат избрани и изпълнени в пълно съответствие с изискванията на действащото екологично законодателство. |
|  | Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана  Реф. № 919/14.03.2022г | Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана няма забележки, предложения и препоръки за изменение или допълнение на доклада за ЕО. | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
|  | Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе,  Реф. № М-1240/23.03.2022г | Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе няма възражения, забележки и допълнения по представената документация по ЕО. | Становището не съдържа коментари и препоръки. |
|  |  | Обществени консултации и обществени дебати |  |
|  |  | Няма постъпили препоръки по време на общественото обсъждане. |  |

1. Закон за опазване на околната среда – Обн., ДВ, бр. 91 /2002 г., посл. изм., обн., ДВ, бр. 22/2014 [↑](#footnote-ref-1)
2. Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми – обн., ДВ, бр.57/2004 г., посл. изм., обн., ДВ, бр.94/2012 г. [↑](#footnote-ref-2)