**Podsumowanie zgodnie z art. 55 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko**

(Dz.U. 2021 r., poz. 247 ze zm.)

**Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu**

Działania skierowane na rozwój lokalny są ciągłe, złożone i wymagają koordynacji wielu czynników, które z jednej strony są zróżnicowane, a z drugiej są ze sobą powiązane. Nie należy przy tym zapominać, że ważnym czynnikiem takiej koordynacji jest również zachowanie równowagi w rozwoju poszczególnych funkcji, tak aby nie dopuścić do sytuacji, w której kluczowa funkcja jest niedostatecznie rozwinięta i negatywnie wpływa na pozostałe funkcje. W koordynacji tej niezwykle ważne jest wypracowanie wspólnego, dla wszystkich interesariuszy, dokumentu, który będzie wyznacznikiem takiego rozwoju i tak będzie sterować rozwojem, aby maksymalnie wykorzystać posiadane zasoby, a także będzie umożliwiał zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej.

Takim dokumentem w Łodzi jest przyjęta *Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+*, która była przygotowywana w procesie o charakterze partycypacyjno-eksperckim, a jej przygotowanie poprzedzone zostało oceną dotychczasowej strategii oraz stanu w jakim znajduje się miasto, a także pracą naukowców związanych z Łodzią, którzy na prośbę zarządu miasta przygotowali ideę rozwojową oraz materiały będące podstawą do stworzenia nowej strategii.

Idea zaproponowana przez naukowców, zgodnie z którą prowadzony był proces tworzenia nowej strategii i stała się jej główną osią to miasto współtworzone, które w 100% wykorzystuje wszystkie posiadane zasoby, w tym społeczność oraz wszelkie źródła energii. Poprzez włączenie na każdym etapie tworzenia strategii różnych interesariuszy – mieszkańców, partnerów społecznych, instytucjonalnych, branżowych – oraz zastosowaniu różnorodnych narzędzi (warsztatów, spotkań – otwartych, branżowych i tematycznych, zbieraniu pomysłów drogą elektroniczną, telefoniczną oraz tradycyjną) dokument wzbogacił się o dodatkowe punkty widzenia oraz ewoluował w kierunku pożądanym przez łódzką społeczność.

Dzięki tak szerokiemu włączeniu społecznemu na różnych etapach tworzenia dokumentu rozważane były różne kierunki działań i założonych celów biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, efekty ekologiczne oraz względy finansowe. W trakcie procesu opracowywania dokumentu dokonano wyboru takich założeń, które umożliwią zrównoważony rozwój miasta. W związku z czym wypracowany dokument nie przewiduje rozwiązań alternatywnych.

Wspólnie wypracowane priorytety na najbliższe 10 lat to: współpraca z mieszkańcami, współtworzenie miasta, poprawa stanu środowiska w mieście, tworzenie terenów zielonych i rekreacyjnych, lepsza jakość życia, w tym poprawa stanu transportu publicznego, przyciąganie nowych mieszkańców, zwłaszcza młodych, większe poczucie bezpieczeństwa, lepsza oferta dla seniorów, rewitalizacja - zwłaszcza centrum Łodzi.

„*Miasto Tworzone Wspólnie*”, czyli nowa *Strategia rozwoju miasta 2030+* odpowiada   
na wyzwania stojące przed miastem wyznaczając cztery cele strategiczne:

* Cel strategiczny I – *Łódź silna i odporna*, czyli miasto bezpieczne, ze sprawnie działającymi służbami miejskimi, rozbudowaną siecią monitoringu wizyjnego, lepszym oświetleniem ulicznym, sprawną miejską służbą zdrowia i pomocą społeczną. Łódź ma być odporna na zmiany klimatu, ze zmodernizowanym transportem zbiorowym, wymienionymi źródłami ogrzewania na ekologiczne, nowoczesnym systemem gospodarowania odpadami. Miasto pomagające osobom przybywającym do miasta - studentom czy obcokrajowcom, z dobrą edukacją podążającą za potrzebami rynku i ze sprawną administracją.
* Cel strategiczny II – *Łódź ekonomicznego i społecznego rozwoju,* czyli miasto   
  ze zrewitalizowanym centrum, które mieszkańcom daje nowe mieszkania i lokale użytkowe. Ze wsparciem dla przedsiębiorców, tak aby budować silną gospodarkę wychodzącą z kryzysu, z turystyką biznesową i bogatą ofertą dla firm, które chciałyby   
  w Łodzi organizować kongresy, szkolenia i spotkania branżowe. To miasto, które stanie się "hubem" logistycznym dla Europy Środkowej wykorzystującym centralne położenie. Miasto rozwijające branże kreatywne, korzystając ze wsparcia w postaci grantów, rozwijające Łódzki Obszar Metropolitalny, współpracujące z gminami sąsiadującymi dla rozwoju regionu, m.in. przez budowę sprawnego systemu transportu między Łodzią a sąsiadami.
* Cel strategiczny III – *Łódź odpowiadająca na oczekiwania interesariuszy,* czyli miasto, które zapewnia oczekiwany przez mieszkańców poziom jakości życia, rozwijające sieć terenów zielonych i rekreacyjnych, placów zabaw dla dzieci i infrastruktury do rozwijania sportu amatorskiego dla młodzieży, a także wykorzystujące unikalne atrakcje miasta takie jak EC1 i Orientarium.
* Cel strategiczna IV – *Łódź zachwycająca*, czyli miasto oferujące coś wyjątkowego a jednocześnie mądrego i ambitnego, wyróżniającego miasto na tle innych. Miasto zeroemisyjne i czyste, stawiające na elektromobilność w transporcie miejskim, rozwijające sieć dróg rowerowych, wprowadzające ekologiczne źródła ogrzewania   
  w domach oraz stawiające na fotowoltaikę. Miasto rewitalizujące tereny zielone dzięki organizacji międzynarodowej wystawy ogrodniczej EXPO Horticultural oraz miasto przyciągające odwiedzających unikatowym Muzeum Cywilizacji.

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju przeprowadzana została uprzednia ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji projektu Strategii przygotowana przez podmiot zewnętrzny. W opinii firmy EU-CONSULT sp. z o.o., która przygotowała Ewaluację ex-ante projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, określone cele w sposób trafny odpowiadają na wyzwania rozwojowe miasta, a projekt zawiera katalog planowanych przedsięwzięć o charakterze strategicznym, które ujęte zostały w sposób kompleksowy, będąc remedium na zdiagnozowane problemy   
i w pełni wpisując się w cześć strategiczną dokumentu.

Zgodnie z Art. 47 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko sporządzający projekt Strategii wystąpił z wnioskiem o odstąpienie od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do właściwych organów. Zgodnie z Art. 53. Ust. 1 ustawy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi odmówiła odstąpienia od sporządzania oceny oddziaływania na środowisko dla projektu i uzgodniła zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych   
w prognozie oddziaływania na środowisko. Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny uzgodnił bez zastrzeżeń odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ został przygotowany przez podmiot zewnętrzny i przekazany do uzgodnień do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi. Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko uzyskał pozytywne opinie obu jednostek.

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi o podaniu do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ ukazało się w dniu 1 września 2021 w Dzienniku Łódzkim oraz na stronie https://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/ogloszenia-i-zawiadomienia/. Do dnia 1 października (30 dni) od publikacji nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

**Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko**

*Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+* jest dokumentem wspomagającym ten dokument, gdyż wskazuje na ewentualne zagrożenia związane z brakiem jego realizacji lub niepełną realizacją. Zgodnie z zapisami *Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+* zaproponowane w dokumencie zadania zmierzają właśnie do poprawy środowiska i zdrowia mieszkańców miasta Łodzi oraz stanowią rozwiązania optymalne. Autorzy prognozy wskazali, że Miasto Łódź, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, dokonało wyboru takich założeń, które umożliwią kształtowanie środowiska, jego ochronę lub stanowią pewne metody naprawcze przy jednoczesnym zagwarantowaniu stabilnego rozwoju gospodarczego.

Reasumując w prognozie wskazano, że na etapie opracowywania dokumentu spośród licznych założeń alternatywnych zostały wybrane tylko takie, których realizacja umożliwi zrównoważony rozwój miasta.

Autorzy prognozy ocenili, że proponowane w ramach *Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+* przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na środowisko, dlatego na etapie ich realizacji należy wybrać wariant (lokalizacyjny, konstrukcyjny, technologiczny bądź organizacyjny), który będzie w najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. Ponadto w zależności od lokalnej chłonności środowiska oraz występowania obszarów wrażliwych w rejonie przedsięwzięcia należy rozważyć wariant alternatywny.

W prognozie wskazano również, że należy pamiętać, że przedmiotowy dokument przedstawia ogólne propozycje przedsięwzięć i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego określenia rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań.

**Opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ustawy**

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem z dnia 20 września 2021 r. pozytywnie zaopiniował projekt dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miasta Łodzi 2030+” nadesłanego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 22 września 2021 r. pozytywnie zaopiniował pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych projekt *Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+* wraz z *Prognozą oddziaływania na środowisko Strategii rozwoju miasta Łodzi 2030+*.

**Uwzględnienie zgłoszonych uwag i wniosków**

Do projektu *Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+* w I etapie zgłoszono 1455 uwag, z których 43% zostało uwzględnionych, 20% uwzględniono częściowo, nie uwzględniono 2% uwag, zaś 12% przeznaczonych zostało do dalszych analiz, a pozostałą część zgłoszonych postulatów stanowiły opinie – 23%.

W II etapie konsultacji zgłoszono 224 uwagi, z których 18% zostało uwzględnionych, 21% uwzględniono częściowo, nie uwzględniono 16% uwag, zaś 22% przeznaczonych zostało do dalszych analiz, a pozostałą część zgłoszeń stanowiły opinie – 23%.

Szczegółowe odniesienie do wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków znajdują się w Raportach z konsultacji społecznych, które umieszczone zostały na stronach https://uml.lodz.pl/lodzjutra/ oraz https://bip.uml.lodz.pl/miasto/konsultacje-spoleczne-2/.

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dn. 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ został przedłożony do konsultacji w dn. 12.04.2021:

* + sąsiednim gminom, t.j. gminom: Nowosolna, Andrespol, Brójce, Rzgów, Ksawerów, Pabianice, M. Pabianice, M. Konstantynów, M. Aleksandrów Łódzki, Zgierz, M. Zgierz, Stryków,
  + związkowi gmin: Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny,
  + lokalnym partnerom społecznym i gospodarczym: Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Łódzkiej Izbie Przemysłowo – Handlowej, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Klubowi 500, Loży Łódzkiej BCC, Regionalnej Izby Budownictwa, Fundacji Media Klaster, Łódzkiemu Klastrowi Gamedev, LODZistics, ICT Polska Centralna Klaster, ABSL; ponadto projekt przedstawiono i zaopiniowano w ramach działalności Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
  + dyrektorom regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i Warszawie.

Sporządzający projekt Strategii otrzymał opinie od gmin: Nowosolna, Andrespol i m. Zgierz. Dotyczyły one przede wszystkim realizacji działań i przedsięwzięć obejmujących zasięgiem obszar więcej niż jednej jednostki samorządu terytorialnego. Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny poinformowało o niewnoszeniu uwag do projektu Strategii. Łódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przedstawiła uwagi do projektu na wcześniejszym etapie konsultacji i po prezentacji bieżącego projektu Strategii nie wniosła dalszych uwag. Dyrektorzy regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i Warszawie przedstawili opinie podnoszące przede wszystkim kwestie ochrony obszarów zagrożonych powodzią. Pozostali partnerzy nie ustosunkowali się do projektu Strategii.

Zgodnie z Art.10f ust. 2 ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym projekt Strategii przedłożony został zarządowi województwa łódzkiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa. Sporządzający Strategię nie otrzymał od zarządu województwa łódzkiego opinii, co zgodnie z Art.10f ust. 3 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oznacza, że strategia rozwoju gminy jest spójna ze strategią rozwoju województwa.

Do projektu *Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+* nie wpłynęły żadne uwagi ani wnioski.

**Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko**

Łódź nie jest położona w obszarze przygranicznym, a co jest z tym związane realizacja zapisów *Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+* nie będą miały ewentualnych konsekwencji dla skutków środowiskowych mających znaczenie transgraniczne. Ewentualne negatywne oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć zapisanych w dokumencie będzie miało zasięg jedynie lokalny i zgodnie z przygotowaną prognozą oddziaływania na środowisko nie ma możliwości wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć terytorium innych państw.

**Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji postanowień dokumentu**

Monitoring Strategii będzie miał wymiar roczny, a mierniki będą aktualizowane w trybie bieżącym, w miarę dostępności danych. Monitoring i ewaluacja strategii będą realizowane w oparciu o przygotowywane Raporty o stanie Miasta i badania jakości życia. Monitorowanie realizacji działań będzie odbywać się na trzech poziomach:

* zgodności z celami strategicznymi,
* zgodności z kryteriami realizacji projektu,
* obiektywnej poprawy w stosunku do stanu poprzedniego.

Zarządzaniem realizacją projektów zajmie się zespół partnersko-ekspercki, który będzie monitorował ich realizację i zdawał sprawozdania z wykonania planów. Koordynacją procesu wdrażania strategii i inicjatyw rozwojowych zajmie się Urząd Miasta Łodzi w ramach komórki odpowiedzialnej za monitoring Strategii.