**Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko**



**Gołańcz 2022**

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.) oraz uchwałą nr XLI/349/2022 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 26 kwietnia 2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania, w tym trybu konsultacji oraz na podstawie art. 54 ust. 1, w związku z art. 39 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. 2022 poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz zawiadomił o opracowaniu i wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Do wzięcia udziału w konsultacjach poprzez ogłoszenie zaproszono mieszkańców Miasta i Gminy Gołańcz, gminy sąsiednie i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, a także Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy do zapoznania się z projektem „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

**Konsultacje trwały od 10.11.2022 r. do 15.12.2022 r.**

Wszyscy zainteresowani mieli prawo składać wnioski, zastrzeżenia bądź uwagi do projektu Strategii i prognozy, które można było zgłaszać na udostępnionym formularzu, który następnie należało przesłać na adres: Urząd Miasta i Gminy Gołańcz, ul. dr. Piotra Kowalika 2, 62-130 Gołańcz lub złożyć osobiście w Urzędzie, lub przesłać zeskanowany za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [miastoigmina@golancz.pl](mailto:miastoigmina@golancz.pl), w tytule wpisując „Uwagi do Strategii Rozwoju”.

Ponadto w trakcie trwania konsultacji społecznych w dniu 25.11.2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz odbyło się spotkanie w trakcie, którego przedstawiony został projekt Strategii.

W ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych wpłynęły uwagi od PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W poniższej tabeli przedstawiono odniesienie do wskazanych uwag

| **Wskazanie treści, w której proponuje się zmiany (rozdział, strona, punkt)** | **Treść uwagi/ propozycja zmiany** | **Realizacja uwag** |
| --- | --- | --- |
| Uwaga ogólna | Zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.) na podstawie map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego przygotowuje się - z uwzględnieniem podziału kraju na obszary dorzeczy oraz regiony wodne - plany zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP). Dokumenty te obejmują wszystkie elementy zarządzania ryzykiem powodziowym, określone w art. 163 ust. 6 przedmiotowej ustawy, w szczególności działania służące zapobieganiu powodzi, ochronie przed powodzią oraz informacji na temat stanu należytego przygotowania w przypadku wystąpienia powodzi. Głównym celem PZRP jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego oraz działalności gospodarczej poprzez realizację działań służących minimalizacji zidentyfikowanych zagrożeń i obniżeniu strat powodziowych. Projekty planów zarządzania ryzykiem powodziowym przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami oraz po zasięgnięciu opinii marszałków województw, które następnie przekazują ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w osiągnięciu celów zarządzania ryzykiem powodziowym, minister właściwy do spraw gospodarki wodnej co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczą PZRP podaje do publicznej wiadomości ich projekt, w celu zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń. Pisemne uwagi do ustaleń zawartych w opublikowanych dokumentach, zainteresowani mogą składać w terminie 6 miesięcy. Plany zarządzania ryzykiem powodziowym zostają przyjęte w drodze rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Podlegają one przeglądowi co 6 lat, a w razie potrzeby zostaje dokonana ich aktualizacja.  Dnia 1 grudnia 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. w sprawie przyjęcia Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry - poz. 1938. Obowiązujący plan zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry znajduje się na stronie Dziennik Ustaw 2016 r. poz. 1938  Planowany termin wejścia w życie rozporządzeń w sprawie przyjęcia planów zarządzania ryzykiem powodziowym to 23 grudnia 2022 r., plan dostępny jest na: <https://www.gov.pl/web/infrastruktura/rozporzadzenia->przyjmujace-plany-zarzadzania-ryzykiem-powodziowym-podpisane-przez-ministra-infrastruktury  Przeciwdziałanie skutkom suszy, zgodnie z art. 183 oraz 185 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), prowadzi się zgodnie z planem przeciwdziałania skutkom suszy, który uwzględnia podział kraju na obszary dorzeczy. Plan przeciwdziałania skutkom suszy ma zawierać analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji, jak również katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy przygotowują Wody Polskie w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa, ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi, ministrem właściwym do spraw rybołówstwa, ministrem właściwym do spraw żeglugi śródlądowej oraz wojewodami, uwzględniając podział kraju na obszary dorzeczy. Wody Polskie przekazują projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wodnej. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, zapewniając aktywny udział wszystkich zainteresowanych w przygotowywaniu oraz aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy, podaje do publicznej wiadomości, na zasadach i w trybie określonym w przepisach 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, w celu zgłoszenia uwag: 1) harmonogram i program prac związanych z przygotowaniem projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy; 2) projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy co najmniej na rok przed rozpoczęciem okresu, którego dotyczy ten plan. W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości dokumentów, o których mowa w ust. 3 cytowanej ustawy, zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tych dokumentach. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przyjmuje i aktualizuje plan przeciwdziałania skutkom suszy, w drodze rozporządzenia, kierując się koniecznością przeciwdziałania skutkom suszy. Aktualizacji planu przeciwdziałania skutkom suszy dokonuje się nie rzadziej niż co 6 lat.  3 września 2021 roku Minister właściwy ds. gospodarki wodnej opublikował rozporządzenie w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie 1 przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy, Dz. U. z 2021 r. poz. 1615).  Obowiązujący Plan przeciwdziałania skutkom suszy dostępny jest na stronie <https://stopsuszv.pl/proiekt-planu-przeciwdzialania-skutkom-suszy/>.  Należy mieć na uwadze, że zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej należy promować i w pierwszej kolejności rozważać działania zakładające naturalne metody retencji a budowanie retencji sztucznej należy traktować jako działania ostatecznego wyboru, w sytuacji, gdy przeanalizowano wszystkie możliwe warianty, bardziej korzystne ze środowiskowego punktu widzenia (zgodność z art. 68 ustawy - Prawo wodne). Planowanie nowych działań inwestycyjnych w gospodarce wodnej, kształtowanie sztucznej retencji musi być poprzedzone szeregiem analiz, a dotyczące ich warunki i procedury muszą być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami środowiskowymi, jak też być adekwatne do potrzeb w zakresie kształtowania retencji.  Wszelkie działania należy realizować z uwzględnieniem zapisów planów zarządzania ryzykiem powodziowym i planu przeciwdziałania skutkom suszy.  Proponuje się uzupełnienie zapisów w Strategii w zakresie dotyczącym występowania suszy na terenie Miasta i Gminy Gołańcz. Część Miasta i Gminy Gołańcz administrowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu położona jest:   * w całości na terenie ekstremalnie zagrożonym występowaniem suszy atmosferycznej * w znacznej części na terenie silnie zagrożonym oraz nieznacznie na terenie umiarkowanie zagrożonym występowaniem suszy hydrologicznej, * w całości na terenie ekstremalnie zagrożonym występowaniem suszy rolniczej, * w całości na terenie słabo zagrożonym występowaniem suszy hydrogeologicznej.   W łącznym zestawieniu część Miasta i Gminy Gołańcz administrowana przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu klasyfikuje się jako obszar silnie zagrożony suszą. | W Strategii na stronie 12/13, w Prognozie na stronie 25/26 zmieniono informacje dotyczące nowego Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry oraz zgodnie z opracowanymi mapami klas zagrożenia suszą w planie przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1615) opisano, na jakich obszarach znajduje się miasto i gmina Gołańcz. |
| Rozdział 1. Wnioski z diagnozy, Środowisko przyrodnicze, str. 11-13 „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030"  oraz  Rozdział 5. Stan środowiska na obszarach objętych potencjalnym znaczącym oddziaływaniem, 5.1.  Wody powierzchniowe i podziemne, str. 22-24 „Prognozy oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030" | Odnosząc się do obszaru terytorialnego PGW WP RZGW w Poznaniu, związanego z regionem wodnym Warty przynależnym do obszaru dorzecza Odry informuję, że zgodnie z obowiązującą aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz.U. z 2016 r., poz. 1967) na terenie gminy Gołańcz, której południowa część zlokalizowana jest w obrębie regionu wodnego warty, zlokalizowane są częściowo obszary zlewni jednolitych części wód powierzchniowych rzecznych: Gołaniecka Struga (PLRW60002518649), Rudka (PLRW600023186589). Gmina Gołańcz położona jest w regionie wodnym Warty. W ramach analizowanego terenu zidentyfikowano jednolitą część wód powierzchniowych jeziornych; Jezioro Czeszewskie (PLLW10215). Wody przedmiotowej charakteryzują się złym stanem, jednolita zagrożona jest nieosiągnięciem celu środowiskowego oraz posiada derogacje w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celu ze względu na brak możliwości technicznych.  W obrębie gminy leżącej w regionie wodnym Warty zlokalizowana jest jednolita część wód podziemnych: PLGW600042. Przedmiotowa znajduje się w dobrym stanie chemicznym i ilościowym, jest niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego oraz nie posiada przypisanych derogacji.  W oparciu o obowiązujący plan dla obszaru dorzecza Odry wszystkie jednolite części wód powierzchniowych rzecznych charakteryzuje zły stan wód, jednolite zagrożone są ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego oraz posiadają derogacje w postaci przedłużenia terminu osiągnięcia celu ze względu na brak możliwości technicznych.  Ponadto informuje się, że w okresie od 14.04.2021 do 14.10.2021r. prowadzone były, zgodnie z art. 319 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo wodne, konsultacje społeczne II aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy na lata 2022-2027, przez Ministra Infrastruktury.  Obecnie trwają prace legislacyjne nad przyjęciem w drodze rozporządzenia Ministra Infrastruktury m.in. II aktualizacji Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry. Przebieg procesu legislacyjnego dla przedmiotowego dokumentu śledzić można na stronie Rządowego Centrum Legislacji pod adresem:  <https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12360901/katalog/12887657r412887657>.  Jednocześnie informuję, że w konsultowanym dokumencie w regionie wodnym Warty nastąpiła zmiana w zasiągu jednolitych części wód powierzchniowych w ich nazwach i w ich kodach na: Gołaniecka Struga (PLRW60001818649).  Ponadto dokonano scalenia jednolitych: Rudka (PLRW600023186589), Dymnica (PLRW6000171865849). Przedmiotowe posiadają obecnie nazwę: Rudka (PLRW600010186589).  W oparciu o powyższe informacje zasadnym jest zweryfikowanie treści przedmiotowej dokumentacji w przedstawionym zakresie. | W Strategii na stronie 11/12, w Prognozie na stronie 22 uzupełniono zapisy w zakresie zlewni JCWP, które znajdują się na terenie gminy. W pierwotnej wersji wskazano jedynie JCWP, które przebiegają przez jej teren (bez zlewni). Ponadto zmieniono kody jcwp oraz uzupełniono opis o ich stanie. |
| Rozdział 2  Cel strategiczny 3: Przyjazna przestrzeń do życia dla społeczności lokalnej i środowiska naturalnego  Str. 41 | Proponuje się uzupełnienie zapisów Strategii i położenie większego nacisku na działania odnoszące się do kształtowania stanu zasobów wodnych, adaptacji do zmian klimatu i przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz konieczności zachowania naturalnej zdolności retencyjnej gruntów.  Proponuje się uwzględnić w Strategii działania dot. promowania/wsparcia rozwiązań w zakresie zwiększania retencji, w tym zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie prywatnych posesji przy budynkach mieszkalnych i na terenach prywatnych przedsiębiorstw.  Przykłady rozwiązań do zastosowania:  - stosowanie powierzchni przepuszczalnych ze żwiru/pospółki, powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni betonowych;  - zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w sposób minimalizujący utratę naturalnej retencji lub spowalniający odpływ odprowadzanych wód (np. poprzez zbiorniki retencyjno-infiltracyjne; zastosowanie drenaży lub skrzynek rozsączających itp.);  - sadzenie kwietnych łąk zamiast trawników;  - zakładanie terenów zielonych w miastach;  - zakładanie zielonych dachów i zielonych ścian na budynkach;  - zakładanie ogrodów deszczowych zasilanych deszczówką w miastach i przy domach;  - zakładanie oczek wodnych w przestrzeniach miejskich i w przydomowych ogrodach.  W kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu, Strategia powinna również uwzględniać następujące rodzaje działań:  - wprowadzenie i egzekwowanie standardów ochrony zieleni w procesie inwestycyjnym, obejmujących m.in. ograniczenie likwidacji terenów zieleni i wycinki drzew przy realizacji nowych inwestycji;  - unikanie „betonowania" przestrzeni - stosowanie powierzchni przepuszczalnych, powierzchni ażurowych zamiast szczelnych powierzchni betonowych;  - uwzględnienie ww. aspektów w planowaniu przestrzennym oraz przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w celu ochrony terenów zieleni przed presją zabudowy i „betonowaniem" nieruchomości.  W ramach Celu operacyjnego 3.2 Brak zagrożenia powodziowego został wskazany następujący kierunek działań: „Ochrona naturalnych koryt cieków oraz naturalnej retencji gruntów". Jako oczekiwany rezultat działania wpisano m.in. „wyregulowane koryta cieków naturalnych". Niestety ww. sformułowania są ze sobą sprzeczne, ponieważ ochrona naturalnych koryt cieków nie może być realizowana poprzez ich regulowanie. Należy zmodyfikować treść ww. zapisów w sposób uwzględniający ideę zachowania naturalnego charakteru cieków i realizację nietechnicznych metod ochrony przeciwpowodziowej. | W Strategii uzupełniono rezultaty działania celu 3.2 Brak zagrożenia powodziowego dotyczące wsparcia rozwiązań w zakresie zwiększania retencji, w tym zagospodarowania wód opadowych i roztopowych. Ponadto uzupełniono rezultaty działania celu 3.3. Spójne zagospodarowanie przestrzenne w kontekście kształtowania stanu zasobów wodnych, przeciwdziałania występowaniu zjawisk ekstremalnych oraz adaptacji do zmian klimatu. Na stronie 42/43 uzupełniono także opis o powyższe działania i ich rezultaty. Usunięto rezultat działania „wyregulowane koryta cieków naturalnych". Ponadto na stronie 49/50 w Prognozie uzupełniono opis o położenie gminy, względem mapy klas zagrożenia suszą w planie przeciwdziałania skutkom suszy przyjętym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz opis zadań i ich rezultaty. |

W projekcie „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030” oraz prognozie oddziaływania na środowisko wprowadzono również uzupełnienia i korekty, które wynikają z opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12.12.2022 r. (znak: WOO-III.410.975.2022.MM.1).

W Prognozie oddziaływania na środowisko dla Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 wprowadzono następujące zmiany:

1. W rozdziale 7.5.2. przy opisie oddziaływania związanego z zadaniami z zakresu infrastruktury drogowej uwzględniono następujący zapis: „Należy również wskazać, że rozwój transportu i budowa dróg zwłaszcza po „nowym śladzie” (jak w przypadku obwodnicy) powodują m.in. zwiększenie poziomu hałasu i drgań w sąsiedztwie, emisję substancji do powietrza, a także stanowią barierę/przeszkodę w migracjach zwierząt w miejscu, gdzie powstanie nowa infrastruktura.” Ponadto w rozdziale 7.6 uzupełniono zapis odnoszący się do działań wpływających na poprawę jakości powietrza. Wskazana był m.in. termomodernizacja, wzrost udziału odnawialnych źródeł energii, budowa/ modernizacja dróg. Przy wskazaniu dróg uzupełniono zapis, dodając „po tzw. „istniejącym śladzie”.
2. W związku z uwagą dot. braku wskazania zlewni JCWP Rudka i przedstawionych w Prognozie wyników badań JCWP, w rozdziale 5.1 uzupełniono treść o położoną w granicach gminy zlewnię JCWP Rudka. Usunięto informacje odnoszące się do badań JCWP w latach 2014-2019 i wprowadzono wyniki z lat 2016-2021. Skorygowano także zapis dot. podsumowania wyników badań w rozdziale 14. Usunięto również zapis odnoszący się do błędnego kodu JCWP (PLLW10212).
3. W rozdziale 5.3 w tabeli 7 dopisano numer drogi do wskazanych nazw odcinków dróg wojewódzkich. Wskazując na źródła emisji hałasu, uzupełniono informację, iż „**przez teren gminy przebiega linia kolejowa nr 356 relacji: Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna, która również wiąże się z generowaniem hałasu, bowiem poruszające się pociągi powodują hałas oraz drgania, które w negatywny sposób oddziałują na ludzi. Na terenie miasta i gminy Gołańcz nie były prowadzone badania natężenia hałasu na ww. odcinku linii kolejowej”.**
4. W rozdziale 7.2 uzupełniono treść o informacje dot. uwzględnienia ewentualnej awaryjności indywidualnych oczyszczalni ścieków, a także prowadzenia weryfikacji częstotliwości i sposobu pozbywania się osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków.

W celu zapewnienia spójności danych, które zostały przytoczone w Prognozie i projekcie Strategii, wprowadzono również zmiany w treści projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030, tj. w rozdziale 1 wskazano na położoną w granicach gminy zlewnię JCWP Rudka oraz usunięto informacje odnoszące się do badań JCWP w latach 2014-2019 i wprowadzono wyniki z lat 2016-2021.

Projekt Strategii podlegał również zaopiniowaniu przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Z uchwały nr 5896/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie wydania opinii dotyczącej spójności projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku wynika, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego wydał pozytywną opinię dla projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030. Jednocześnie w uzasadnieniu do uchwały wskazano, że Cel strategiczny 1. Aktywna i zintegrowana lokalna społeczność Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 oprócz powiązania z celem strategicznym 2. Rozwój Społeczny Wielkopolski Oparty na Zasobach Materialnych i Niematerialnych Regionu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku (SRWW 2030), powinien także identyfikować spójność z celem strategicznym 1. Wzrost Gospodarczy Wielkopolski Bazujący na Wiedzy Swoich Mieszkańców SRWW 2030. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej oraz poprawy jakości edukacji wpisują się w założenia celu strategicznego 1. SRWW 2030. Ponadto Cel strategiczny 2. Zrównoważona działalność usługowo-gospodarcza Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 dodatkowo, oprócz powiązania z celem strategicznym 1. Wzrost Gospodarczy Wielkopolski Bazujący na Wiedzy Swoich Mieszkańców SRWW 2030, powinien również wykazywać spójność z celem strategicznym 3. Rozwój Infrastruktury z Poszanowaniem Środowiska Przyrodniczego Wielkopolski SRWW 2030. Działania w zakresie utrzymania odpowiedniego standardu infrastruktury wodno-kanalizacyjnej oraz rozwoju infrastruktury drogowej są elementem celu strategicznego 3. SRWW 2030. Powiązanie z ww. celami zostało uzupełniono w projekcie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Gołańcz na lata 2023-2030 (tabela str. 8 projektu Strategii).