KRAJOBRAZ PRIORYTETOWY „JEZIORO GÓRECKIE”

# Charakterystyka krajobrazu

## Metryczka krajobrazu

|  |  |
| --- | --- |
| ID | 626 |
| KOD | 30-315.59-012 |
| NAZWA | JEZIORO GÓRECKIE |
| GRUPA | A – krajobrazy przyrodnicze, kulturowo (zazwyczaj ekstensywnie) użytkowane, funkcjonujące głównie w wyniku działania procesów naturalnych, jedynie w różnym stopniu modyfikowanych przez działalność człowieka |
| TYP | 1 – wód powierzchniowych |
| PODTYP | 1a – jeziora |
| LOKALIZACJA | gminy: Mosina, Stęszew |
| POWIERZCHNIA | 102 ha |

## Lokalizacja krajobrazu

### Krajobraz jest zlokalizowany w centralnej części województwa wielkopolskiego, w powiecie poznańskim, na terenie gmin Mosina i Stęszew. Jest położony około 18 km w kierunku południowo-zachodnim od centrum Poznania. W bezpośrednim sąsiedztwie krajobrazu, po jego wschodniej stronie znajduje się siedziba Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN) wraz z Centrum Edukacji Ekologicznej WPN oraz Stacja Ekologiczna w Jeziorach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM).

### Krajobraz sąsiaduje z krajobrazem 3b (leśny – z przewagą siedlisk lasowych).

## Struktura i fizjonomia krajobrazu

### Krajobraz tworzy polodowcowe jezioro rynnowe. Znajduje się ono w tzw. rynnie górecko-budzyńskiej, w skład której wchodzą jeszcze jeziora: Skrzynka i Kociołek oraz Jezioro Budzyńskie. Krajobraz charakteryzuje się łukowato wygiętym kształtem – część północna krajobrazu jest zorientowana równoleżnikowo, natomiast część południowa ma orientację południkową. Krajobraz rozciąga się na długości około 3 km, a jego średnia szerokość wynosi około 320 m.

### Struktura pokrycia terenu rozpatrywanego krajobrazu przedstawia się następująco: około 91% powierzchni krajobrazu zajmują wody powierzchniowe, około 5% lasy i około 3% obszary podmokłe.

### Jezioro Góreckie charakteryzuje się następującymi parametrami[[1]](#footnote-1):

#### Powierzchnia jeziora wynosi 99,8 ha, jest ono drugim co do wielkości jeziorem w Wielkopolskim Parku Narodowym (WPN).

#### Linia brzegowa jeziora jest słabo rozwinięta, przeważają strome brzegi.

#### Jezioro jest bezodpływowe, które podczas wysokich stanów wody może być zasilane przez wody rzeki Trzebawka.

#### Zlewnia bezpośrednia jeziora[[2]](#footnote-2) to głównie lasy (77,1% powierzchni zlewni), w dużej części lasy liściaste. Użytki rolne zajmują około 22,1% powierzchni zlewni i skoncentrowane są głównie w północnej i wschodniej jej części. Zabudowania, na które składają się budynki Dyrekcji WPN i Stacji Terenowej UAM, zajmują około 3,9 ha, tj. 0,6% powierzchni zlewni.

#### Jezioro Góreckie, ze względu na typ troficzny zalicza się do jezior eutroficznych. Jakość wód jeziora na przestrzeni 38 lat, w latach 1974–2012, poprawiła się ze stanu hipertroficznego do eutroficznego[[3]](#footnote-3).

#### Na jeziorze znajdują się dwie wyspy: Zamkowa o powierzchni 1,35 ha i Kopczysko o powierzchni 0,71 ha, która pasem szuwarów jest połączona z lądem.

### Przez krajobraz oraz w jego bliskim sąsiedztwie przebiegają następujące szlaki turystyczne:

#### Szlaki piesze:

##### Puszczykowo – Osowa Góra,

##### Osowa Góra – Kórnik – Sulęcinek,

##### Trasa turystyczna im. Prof. Adama Wodziczki,

##### Trasa turystyczna Szlak Kosynierów.

#### Trasy rowerowe:

##### Pierścień dookoła Poznania.

#### Trasy samochodowe

##### Trasa Kórnicka,

##### Szlak Słynnych Wielkopolanek,

##### Szlak Wiosny Ludów.

## Walory krajobrazowe

### Walory przyrodnicze krajobrazu

#### Krajobraz położony jest w zasięgu następujących form ochrony przyrody[[4]](#footnote-4):

##### Wielkopolski Park Narodowy (obejmuje cały obszar krajobrazu),

##### obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Ostoja Rogalińska – PLB300017,

##### obszar specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 Ostoja Wielkopolska –PLH300010.

#### Jezioro Góreckie w części stanowi obszar ochrony ścisłej[[5]](#footnote-5), który utworzono w celu ochrony najpiękniejszego krajobrazu w WPN – jeziora rynnowego z unikalną florą i fauną, związaną ze środowiskiem wodnym. Ze względu na ustanowienie obszaru ochrony ścisłej na Jeziorze Góreckim, nie wolno m.in. kąpać się w nim, łowić ryb oraz pływać po nim łodzią.

#### Jezioro Góreckie stanowi składową cennego obiektu geomorfologicznego, którym jest rynna subglacjalna powstała w wyniku erozji wód polodowcowych. Przedmiotowe jezioro znajduje się w tzw. rynnie górecko-budzyńskiej.

#### Jezioro Góreckie jest siedliskiem przyrodniczymi 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z *Nympheion*, *Potamion*, będącym przedmiotem ochrony obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska PLH300010.

#### Roślinnością przeważającą w strefie przybrzeżnej (litoral) jeziora są: zbiorowisko pałki wąskolistnej *Typhetum angustifoliae* (42% powierzchni litoralnej) i trzciny pospolitej *Phragmitetum australi* (41%), licznie występuje także turzyca błotna *Caricetum acutiformis*. Spośród roślin o liściach pływających występuje zbiorowisko grążela żółtego *Nupharo-Nymphaeetum albae*.

#### Krajobraz znajduje się w zasięgu krajowego korytarza ekologicznego Północno-Centralnego KPnC-25[[6]](#footnote-6) Wielkopolski Park Narodowy.

### Walory kulturowe krajobrazu

#### Obiekty wpisane do rejestru zabytków nieruchomych:

##### ruiny zameczku Klaudyny Potockiej, na wyspie Jeziora Góreckiego, 1822 rok.

#### Obiekty/obszary wartościowe krajobrazowo, wpływające na kompozycję i charakter przestrzeni, wyróżniające się w krajobrazie:

##### ruiny zameczku Klaudyny Potockiej

##### Obiekt został wybudowany w XIX wieku w stylu neogotyckim, przez Tytusa Działyńskiego, w prezencie ślubnym dla siostry Klaudyny Potockiej. Otoczenie budowli miało charakter parkowy. W 1830 roku po wybuchu powstania listopadowego Potoccy opuścili zamek. W 1848 roku w czasie Wiosny Ludów, zamek został zniszczony. Obiekt nie jest dostępny dla turystów.

### Walory estetyczno-widokowe

#### Akcent krajobrazowy – obiekt:

##### ruiny zameczku Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej.

#### Akcent krajobrazowy – obszar:

1. wyspa Zamkowa.

#### Punkt widokowy/przedpole ekspozycji:

##### dawna plaża Jeziora Góreckiego w Jeziorach – widok na Jezioro Góreckie oraz otaczające tereny leśne, wraz z przedpolem ekspozycji w postaci tafli Jeziora Góreckiego,

##### wschodni brzeg Jeziora Góreckiego, przy siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Trzebawiu – widok na jezioro, wyspę Zamkową oraz otaczające tereny leśne, wraz z przedpolem ekspozycji w postaci tafli Jeziora Góreckiego,

##### wschodni brzeg Jeziora Góreckiego, na wysokości Stacji Ekologicznej UAM w Jeziorach – widok na jezioro, wyspę i otoczenie, wraz z przedpolem ekspozycji w postaci tafli Jeziora Góreckiego,

##### platforma widokowa przy południowo-zachodnim brzegu Jeziora Góreckiego w Trzebawiu, na wysokości wyspy Zamkowej – widok na ruiny zamku Klaudyny Potockiej, siedzibę Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz Jezioro Góreckie, wraz z przedpolem ekspozycji w postaci tafli Jeziora Góreckiego.

#### Ciąg widokowy/przedpole ekspozycji:

1. trasa turystyczna wzdłuż wschodniego i południowego brzegu Jeziora Góreckiego w Jeziorach i Trzebawiu – widok na jezioro i otaczające tereny leśne, wraz z przedpolem ekspozycji w postaci tafli Jeziora Góreckiego.

# Zagrożenia dla możliwości zachowania wartości krajobrazu[[7]](#footnote-7)

### Do zjawisk zagrażających możliwości zachowania wartości krajobrazu, które mają/mogą mieć niekorzystny wpływ na odbiór tego krajobrazu, zaburzają jego estetykę oraz oddziałują negatywnie na wartości przyrodnicze, kulturowe i estetyczno-widokowe należą:

#### Zagrożenia istniejące:

##### obiekt wpływający negatywnie na odbiór wizualny krajobrazu:

aerator pulweryzacyjny zakotwiczony na jeziorze,

##### zanieczyszczenie wód Jeziora Góreckiego biogenami – spływ zanieczyszczonych wód podziemnych zasilających Jezioro Góreckie od strony północnej, z tzw. pól trzebawskich oraz ze starych systemów drenarskich zmeliorowanych pól (krajobraz wiejski 6e i leśny 3b)[[8]](#footnote-8),

##### zmiana bioróżnorodności w krajobrazie (m.in. zmiany w strukturze zbiorowisk roślinnych, sukcesja gatunków obcych, zmiany w ichtiofaunie, częste zakwity fitoplanktonu),

##### nadmierna i niekontrolowana penetracja turystyczna krajobrazu i jego najbliższego otoczenia,

##### postępujące niszczenie i zarastanie ruin zamku Klaudyny Potockiej.

#### Zagrożenia potencjalne:

nie zidentyfikowano.

### Dla zidentyfikowanych zagrożeń określa się: rodzaj, charakter działań i zjawisk stwarzających zagrożenia, źródło oraz skalę i intensywność zagrożeń krajobrazu – tabela 1.

Tabela 1. Zestawienie zagrożeń

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZDIAGNOZOWANE ZAGROŻENIE | STATUS (ISTNIEJĄCE, POTENCJALNE) | PRZEDMIOT | DZIEDZINA, DZIAŁ | KOD | RODZAJ (CHARAKTER) DZIAŁAŃ I ZJAWISK STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE | ŹRÓDŁO ZAGROŻEŃ | ZAGROŻENIE WEWNĘTRZNE (W), ZEWNĘTRZNE (Z) | POWIERZCHNIA (ha)  oraz UDZIAŁ % ZAGROŻENIA W POW. KRAJOBRAZU | POZIOM ZMIANY  niewielka-harmonijna-ewolucyjna, istotna z elementami przerwania struktury, funkcji, fizjonomii i tożsamości miejsca, całkowita zmiana struktury, funkcji i fizjonomii | STOPIEŃ ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU (niewielki, umiarkowany, duży) | SKALA ZAGROŻENIA (PKT) | NATĘŻENIE  (niewielkie, umiarkowane, duże, słabnące, względnie stałe, narastające) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Obiekt wpływający negatywnie na odbiór wizualny krajobrazu – aerator pulweryzacyjny zakotwiczony na jeziorze | Istniejące | B. Zagrożenie dziedzictwa kulturowego | C.1 Kompozycja i ład | C.1.3. | Lokalizacja dominujących w krajobrazie obiektów wysokościowych i obszarowych | III.2. Gospodarka wodna | W | Poniżej 1% | Niewielka-harmonijna-ewolucyjna | Niewielki | 5 pkt | Niewielkie, względnie stałe |
| Zanieczyszczenie wód Jeziora Góreckiego biogenami – spływ zanieczyszczonych wód podziemnych zasilających Jezioro Góreckie od strony północnej, z tzw. pól trzebawskich oraz ze starych systemów drenarskich zmeliorowanych pól (krajobraz wiejski 6e i leśny 3b) | Istniejące | A. Zagrożenie dziedzictwa przyrodniczego | A.3. Struktura ekologiczna krajobrazu | A.3.5. | Zmniejszenie różnorodności biologicznej | III.1. Rolnictwo,  III.1.5. Chemizacja i mechanizacja rolnictwa | Z | Brak możliwości określenia | Istotna z elementami przerwania struktury, funkcji, fizjonomii i tożsamości miejsca | Umiarkowany | 8 pkt | Umiarkowane, względnie stałe |
| D. Zagrożenia walorów akustycznych, zapachowych i sanitarnych | D.3. Walory sanitarne | D.3.3. | Zanieczyszczenie wód |
| Zmiana bioróżnorodności w krajobrazie (m.in. zmiany w strukturze zbiorowisk roślinnych, sukcesja gatunków obcych, zmiany w ichtiofaunie, częste zakwity fitoplanktonu) | Istniejące | A. Zagrożenie dziedzictwa przyrodniczego | A.3. Struktura ekologiczna krajobrazu | A.3.5. | Zmniejszenie różnorodności biologicznej | III.1. Rolnictwo,  III.1.5. Chemizacja i mechanizacja rolnictwa  IV.1. Naturalne procesy przyrodnicze | W | Ok. 99,8 ha –  92% | Istotna z elementami przerwania struktury, funkcji, fizjonomii i tożsamości miejsca | Duży | 11 pkt | Duże, względnie stałe |
| Nadmierna i niekontrolowana penetracja turystyczna krajobrazu i jego najbliższego otoczenia | Istniejące | A. Zagrożenie dziedzictwa przyrodniczego | A.2 Ekosystemy i ich zespoły | A.2.2. | Fizyczna i chemiczna degradacja siedlisk lądowych | VI. Turystyka | Z | Brak możliwości określenia | Niewielka-harmonijna-ewolucyjna | Niewielki | 5 pkt | Niewielkie, względnie stałe |
| A.2.4. | Likwidacja drobnoskalowych siedlisk i ekosystemów nieleśnych |
| Postępujące niszczenie i zarastanie ruin zamku Klaudyny Potockiej | Istniejące | B. Zagrożenie dziedzictwa kulturowego | B.2 Architektura | B.2.1. | Brak należytej ochrony i konserwacji zabytkowych obiektów i zespołów architektonicznych | V.1. Niedostateczne środki finansowe | W | Ok. 0,016 ha – 1% | Niewielka-harmonijna-ewolucyjna | Niewielki | 5 pkt | Niewielkie, względnie stałe |

### Podsumowanie zdiagnozowanych zagrożeń:

#### Na terenie krajobrazu zdiagnozowano istniejące zagrożenia, które mogą wpływać na zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, estetyczno-widokowych oraz sanitarnych krajobrazu. Są one związane z:

##### działaniami związanymi z nieuregulowaną gospodarką ściekową okolic jeziora, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania czystości wód jeziora oraz wpływać na zmniejszenie jego różnorodności biologicznej. Oceniono, że działania te mogą oddziaływać na krajobraz w stopniu dużym, umiarkowanym i niewielkim, w zależności od rodzaju zagrożenia,

##### działaniami, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania we właściwym stanie ekosystemów znajdujących się w granicach krajobrazu, zarówno wodnych jak i lądowych. Zagrożenie to może wpływać na krajobraz w stopniu niewielkim a źródłem tego zagrożenia jest nadmierna i niekontrolowana turystyka,

##### działaniami ochronnymi prowadzonymi w celu poprawy stanu jakości wody jeziora, przy czym oceniono, że działami te oddziałują w sposób niewielki i tylko na walory widokowe krajobrazu,

##### niedostateczną ochroną jedynego w granicach krajobrazu zabytkowego obiektu, tj. zamku Klaudyny Potockiej,

#### Głównymi źródłami zagrożeń są: chemizacja i mechanizacja rolnictwa, naturalne procesy przyrodnicze, gospodarka wodna, gospodarka komunalna, turystyka niedostateczne środki finansowe.

#### Stopień tych zagrożeń określono jako duży, umiarkowany i niewielki, o względnie stałym natężeniu.

# Rekomendacje i wnioski dotyczące kształtowania i ochrony krajobrazu priorytetowego

## Rekomendacje i wnioski dotyczące form ochrony przyrody oraz zabytków[[9]](#footnote-9)

### Obszary do objęcia formami ochrony przyrody (o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3, 4 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody):

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma ochrony przyrody** | **Rekomendacje i wnioski** |
| park krajobrazowy | nie określa się |
| obszar chronionego krajobrazu | nie określa się |
| zespół przyrodniczo-krajobrazowy | nie określa się |

### Obszary objęte formami ochrony przyrody, które ze względu na znaczący spadek wartości krajobrazu wymagają pogłębionej analizy zasadności ich dalszej ochrony:

|  |  |
| --- | --- |
| **Forma ochrony przyrody** | **Rekomendacje i wnioski** |
| park krajobrazowy | nie określa się |
| obszar chronionego krajobrazu | nie określa się |
| zespół przyrodniczo-krajobrazowy | nie określa się |

### Obszary do objęcia formami ochrony zabytków (o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami):

|  |  |
| --- | --- |
| wpis do rejestru zabytków | nie określa się |
| wpis na Listę Skarbów Dziedzictwa | nie określa się |
| uznanie za pomnik historii | nie określa się |
| utworzenie parku kulturowego | nie określa się |
| ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i innych decyzjach | nie określa się |

## Rekomendacje i wnioski dotyczące kierunków i zasad kształtowania zabudowy, zagospodarowania i użytkowania terenów[[10]](#footnote-10)

### Poziom regionalny

|  |  |
| --- | --- |
| **Zadania polityki przestrzennej województwa** | **Zasady zagospodarowania przestrzennego realizujące zadania polityki przestrzennej województwa** |
| *Ochrona walorów przyrodniczych* | Zachowanie obszarów objętych ochroną prawną |
| Ochrona oraz właściwe kształtowanie ekotonów stref brzegowych jeziora, w postaci pasów zieleni, redukujących dopływ zanieczyszczeń pochodzenia rolniczego |
| Kształtowanie przestrzeni w sposób umożliwiający ochronę unikatowych wartości środowiska przyrodniczego |
| Zachowanie dotychczasowej funkcji użytkowania terenów leśnych, ograniczanie ich przekształcania na inne cele |
| Zachowanie istniejących kompleksów leśnych i ochrona leśnej różnorodności biologicznej |
| Zachowanie ekosystemów trawiastych i mokradłowych |
| Zapewnienie ciągłości i trwałości systemu przyrodniczego województwa, w tym zachowanie i odtwarzanie ciągłości przestrzennej obszarów kluczowych, zapewniających prawidłowe funkcjonowanie przestrzeni przyrodniczej |
| Wykluczanie i ograniczanie zabudowy oraz zainwestowania na obszarach ciągów ekologicznych |
| Zachowanie obszarów wolnych od zabudowy stanowiących naturalne, powiązane ze sobą struktury przyrodnicze (rynna górecko-budzyńska) oraz stosowanie stref buforowych ograniczających intensyfikację zabudowy wokół cieków i zbiorników wodnych |
| Ochrona powierzchni ziemi, w tym ograniczanie przekształceń rzeźby terenu |
| Rozwój turystyki krajoznawczej z uwzględnieniem walorów krajobrazowych |
| *Ochrona potencjału kulturowego* | Utrzymanie ochrony prawnej obiektu zabytkowego |
| Wzmacnianie działań ochronnych obiektu zabytkowego |
| Podnoszenie rangi ochrony obiektu zabytkowego |
| Rewaloryzacja oraz modernizacja obiektu zabytkowego (ruiny zameczku Klaudyny Potockiej), w tym adaptacja do nowych funkcji, z zachowaniem walorów krajobrazowych i architektonicznych |
| Zachowanie historycznego charakteru otoczenia obiektu zabytkowego |

### Poziom lokalny

#### Wytyczne odnośnie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów lub zasad ich zagospodarowania określających dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian, w tym wytycznych odnośnie nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów:

##### zachowanie funkcji przyrodniczej, w tym wód powierzchniowych, terenów leśnych i podmokłych,

##### wykluczanie możliwości wyznaczania terenów pod zabudowę,

##### kształtowanie struktury przestrzennej krajobrazu z uwzględnieniem wyróżników kompozycji przestrzennej jako elementów szczególnie odznaczających się w przestrzeni krajobrazu wysokością, gabarytami oraz formą lub sposobem zagospodarowania:

akcent krajobrazowy – obiekt:

ruiny zameczku Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej,

akcent krajobrazowy – obszar:

##### wyspa Zamkowa,

##### wykluczanie możliwości realizacji napowietrznej infrastruktury technicznej, w tym elementów wysokościowych telefonii komórkowej.

#### Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, maksymalna i minimalna intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej:

nie określa się.

#### Kształtowanie linii zabudowy, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Zasady kompozycji przestrzennej nowej zabudowy i harmonizowania planowanej zabudowy z zabudową istniejącą, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Zasady kształtowania form budynków, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Zasady stosowania i eksponowania elementów konstrukcyjnych i zdobniczych, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Rodzaje i standardy jakościowe stosowanych materiałów wykończeniowych, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych:

nie określa się.

#### Charakterystyczne cechy elewacji budynków, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Charakterystyczne cechy dachów budynków, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych zabudowy:

nie określa się.

#### Zasady i warunki dotyczące sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzaje materiałów budowlanych, z uwzględnieniem lokalnych form architektonicznych, w tym dla przestrzeni dostępnych publicznie:

##### realizacja małej architektury według wspólnej koncepcji,

##### wykluczanie możliwości lokalizowania:

reklam wielkoformatowych, urządzeń reklamowych, tablic reklamowych, w tym ledowych nośników reklamowych oraz banerów,

szyldów na ogrodzeniach,

ogrodzeń pełnych, w tym prefabrykowanych przęsłowych ogrodzeń betonowych lub żelbetowych,

##### możliwość lokalizowania tablic informacyjnych, dotyczących informacji przyrodniczej.

#### Zasady dotyczące zagospodarowania i wyposażenia terenów przestrzeni dostępnych publicznie:

##### urządzania i sytuowania zieleni, w tym struktury przestrzennej nasadzeń, preferowanych lub wykluczonych gatunków roślin, wysokości zieleni i pełnionej funkcji:

nie określa się,

##### sposobów wykorzystywania terenów przestrzeni publicznych, w tym wykorzystywania tymczasowego:

nie określa się,

##### powiązań widokowych terenów przestrzeni publicznych z otoczeniem:

nie określa się.

#### Określanie warunków działalności usługowej, w tym handlowej, w szczególności maksymalnej powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o maksymalnej powierzchni sprzedaży i ich dopuszczalnej liczby:

##### wykluczanie możliwości lokalizacji działalności usługowej, w tym obiektów handlowych.

#### Wytyczne odnośnie określenia walorów ekspozycji, w szczególności elementów takich jak przedpola ekspozycji, osie widokowe i punkty widokowe oraz zasad ich ochrony i kształtowania, w tym nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenów:

##### zachowanie punktów widokowych i ciągów widokowych poprzez ograniczanie zainwestowania przesłaniającego widok,

##### możliwość korekty wysokości i kształtu zieleni przesłaniającej widoki z istniejących punktów widokowych, przy czym każdorazowa decyzja o wycince powinna być poprzedzona inwentaryzacją i waloryzacją zieleni.

## Rekomendacje i wnioski dotyczące zadań mających na celu zachowanie dotychczasowego stanu lub doprowadzenie do stanu pożądanego, adekwatnie do charakterystyki, wartości i zagrożeń zidentyfikowanych, dla możliwości zachowania wartości danego krajobrazu w zakresie:[[11]](#footnote-11)

### Rozpoczęcia, kontynuacji lub zaniechania rożnych form gospodarowania terenem, w tym działalności rolniczej, leśnej oraz gospodarki wodnej:

#### Zachowanie istniejącego sposobu zagospodarowania tj. jako terenu wód powierzchniowych, terenów leśnych i podmokłych.

#### Częściowe zalesianie terenów rolnych zlokalizowanych w północnej części zlewni Jeziora Góreckiego, tzw. pól trzebawskich w celu ograniczenia spływu zanieczyszczeń obszarowych wymywanych z pól uprawnych i rowów melioracyjnych.

#### Promowanie dobrej praktyki rolniczej i działań rolno-środowiskowo-klimatycznych, prowadzenie rolnictwa ekologicznego na terenach rolnych w okolicy Trzebawia, w celu ochrony zlewni jeziora (ograniczenia zanieczyszczeń wnoszonych do jeziora w wyniku prowadzonych zabiegów agrotechnicznych).

#### Utrzymanie zakazu połowu ryb na Jeziorze Góreckim (poza działaniami ochronnymi).

#### Utrzymanie zakazu kąpieli w Jeziorze Góreckim,

#### Możliwość realizowania inwestycji celu publicznego z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, kulturowych i estetyczno-widokowych krajobrazu.

### Zabiegów renaturalizacyjnych oraz zabiegów odnowy obiektów kultury materialnej:

#### Poprawa struktury ichtiofauny Jeziora Góreckiego.

#### Kontynuowanie działań związanych z rekultywacją jeziora w celu poprawy stanu troficznego jeziora poprzez dalsze wykorzystywanie aeratora pulweryzacyjnego lub innych sprawdzonych metod.

#### Prowadzenie monitoringu jeziora celem zapewnienia informacji na potrzeby oceny stanu jeziora.

#### Ograniczanie procesu eutrofizacji.

#### Wykluczanie możliwości wprowadzania obcych gatunków roślin i eliminowanie gatunków inwazyjnych.

#### Wspieranie działań dotyczących opieki i rewitalizacji zamku Klaudyny Potockiej na wyspie Zamkowej.

### Koordynacji działań podejmowanych dla osiągnięcia celów występujących na danym obszarze objętym formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz form ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami:

#### Zachowanie ustanowionych form ochrony przyrody, tj. Wielkopolskiego Parku Narodowego, obszar Natura 2000 Ostoja Rogalińska PLB300017 i obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska PLH300010.

#### Ustanowienie planu ochrony dla Wielkopolskiego Parku Narodowego.

#### Ustanowienie planu ochrony lub planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja Rogalińska PLB300017 oraz obszaru Natura 2000 Ostoja Wielkopolska PLH300010.

### Konieczności podejmowania działań mających na celu utrzymanie dotychczasowej funkcji danego krajobrazu, w tym funkcji korytarzy ekologicznych:

#### Uwzględnianie w dokumentach planistycznych pełnionej przez krajobraz priorytetowy funkcji korytarza lądowego.

#### Zachowanie dotychczasowej funkcji Jeziora Góreckiego jako obszaru ochrony ścisłej w Wielkopolskim Parku Narodowym.

#### Ograniczenie swobodnej penetracji terenów leśnych i nadbrzeżnych poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego (budowa i konserwacja infrastruktury turystycznej, stosowanie jednolitych i czytelnych oznakowani).

#### Egzekwowanie przestrzegania prawa na terenie WPN w celu eliminacji niekontrolowanej turystyki – przeciwdziałaniu zaśmiecania, penetracji siedlisk, poruszaniu się poza wyznaczonymi szlakami, niszczeniu roślinności, płoszeniu zwierząt.

## Potencjalni adresaci realizacji rekomendacji i wniosków:[[12]](#footnote-12)

### Zarząd i Sejmik Województwa Wielkopolskiego.

### Burmistrz Gminy Mosina.

### Burmistrz Gminy Stęszew.

### Pozostałe organy administracji i inne organizacje, w tym pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz gminy Mosina i Stęszew.

# Lokalne formy architektoniczne zabudowy[[13]](#footnote-13)

nie określa się.

Dodatkowym elementem analizy krajobrazu priorytetowego jest załącznik graficzny.

Definicje pojęć użytych w Analizie priorytetu zostały zawarte w Tekście wprowadzającym w punkcie XI Słownik pojęć.

1. Ławniczak A. E. i inni. Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Tom I Jeziora. Poznań 2016 r. [↑](#footnote-ref-1)
2. Zlewnia bezpośrednia – obszar bezpośredniego spływu wód powierzchniowych i podziemnych lub za pośrednictwem małych cieków do jeziora [↑](#footnote-ref-2)
3. Jeziora hipertroficzne – cechują się bardzo dużą zawartością pierwiastków biogennych, głównie azotu i fosforu, często zachodzi do zakwitu wód, intensywny jest proces zarastania i spłycania jeziora, świat organizmów żywych zamieszkujących te zbiorniki jest ubogi, z wyjątkiem płytkiej strefy przybrzeżnej, silnie porośniętej roślinnością szuwarową; jeziora eutroficzne – są zasobne w substancje pokarmowe wpływające na intensywny rozwój organizmów żywych i ich bogactwo gatunkowe, głównymi czynnikami eutrofizującymi są związki azotu i fosforu [↑](#footnote-ref-3)
4. Na podstawie Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.   
   W: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ [↑](#footnote-ref-4)
5. Ochrona ścisła – całkowite i trwałe zaniechanie bezpośredniej ingerencji człowieka w stan ekosystemów, tworów i składników przyrody oraz w przebieg procesów przyrodniczych na obszarach objętych ochroną (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz.U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.) [↑](#footnote-ref-5)
6. Jędrzejewski W. i inni. Projekt korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża 2011 r. [↑](#footnote-ref-6)
7. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 6, tabele 1, 2, 3, 4 [↑](#footnote-ref-7)
8. Ławniczak A. E. Wody powierzchniowe Wielkopolskiego Parku Narodowego i jego otuliny. Tom II Małe zbiorniki wodne i rzeki. Źródła zanieczyszczeń wód i zalecenia ochronne. Poznań 2016 r., str. 322 [↑](#footnote-ref-8)
9. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 7 ust. 2 pkt 3, 4 i 5 [↑](#footnote-ref-9)
10. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 7 ust. 3 pkt 1 i 2 [↑](#footnote-ref-10)
11. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 7 ust. 4 pkt 1–4 oraz ust. 2 pkt 2 [↑](#footnote-ref-11)
12. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 7 ust. 5 oraz ust. 2 pkt 2 [↑](#footnote-ref-12)
13. Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych – zał. nr 8 [↑](#footnote-ref-13)