**NAJWAŻNIEJSZE ZAPISY W PROJEKCIE PLANU OCHRONY TPK**

Pozostawianie, we wszystkich cięciach rębnych, kęp starodrzewia stanowiących 5-10% drzewostanu, tak by umożliwić dalsze starzenie się tych drzew i rozwój na nich odpowiednich mikrosiedlisk, a docelowo po śmierci tych drzew uzyskać dostawę martwego drewna wielkowymiarowego. Pozostawianie drzew biocenotycznych podczas wszystkich cięć w lasach. Preferowanie w zabiegach pielęgnacyjnych także drzew o przewidywanym potencjalnym rozwoju w kierunku biocenotycznym.

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY , ALE POSTULUJEMY ABY POZOSTAWIANO 10 -15% DRZEWOSTANU**

Rozwój sieci drzewostanów referencyjnych i rezerwatów przyrody, zapewniających niektórym drzewostanom możliwość wzrostu i starzenia się aż do fazy terminalnej, naturalnego rozpadu i odnowienia. Modyfikacja sposobu urządzania lasu w przyszłych planach urządzania lasu na terenie TPK, w kierunku kwalifikacji drzewostanów do odnowienia tylko na podstawie ich indywidualnych potrzeb hodowlanoochronnych, stanowiących wypadkową:

- potrzeby osiągnięcia celu hodowlanego w postaci naturalnego typu drzewostanu;

- potrzeby odnowienia drzewostanów niestabilnych,

- potrzeby podtrzymania efektu zainicjowanych wcześniej cięć,

- potrzeby dłuższego zachowania drzewostanów o szczególnej roli w ekosystemie, np. stanowiących siedlisko cennych gatunków związanych ze starodrzewem, a potencjalnie wrażliwych na cięcia odnowieniowe; położonych na stokach lub przy ciekach lub liniach spływu i opóźniających spływ powierzchniowy,

- potrzeby jak najdłuższego zachowania drzewostanów o szczególnej roli społecznej

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY, ALE RÓWNOCZEŚNIE POSLULUJEMY ZWIĘKSZENIE DWUKROTNIE WIEKU RĘBNOŚĆI DRZEW**

Rozwój sieci drzewostanów referencyjnych, aż do objęcia tą siecią lub granicami rezerwatów przyrody co najmniej 5% areału żyznych i kwaśnych buczyn oraz kwaśnych dąbrów w TPK, tak by mogły rozwijać się naturalnie aż do terminalnej fazy rozwojowej, naturalnego rozpadu i odnowienia. Zapewnienie trwałości powierzchni referencyjnych.

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY , ALE POSTLUJEMY OBJĘCIEM DZEWOSTANÓW REFERENCYJNYCH I REZRWATATÓW MINIMUM 15 % DRZEWOSTANÓW**

Utworzenie rezerwatu Lasy Oliwskie o powierzchni 379,25 ha w celu zachowania ze względów przyrodniczych i społecznych krajobrazu starodrzewi w strefie krawędziowej Trójmiasta oraz ochrona stanowisk rzadkich gatunków związanych z tym obszarem (traszka górska, ślimak ostrokrawędzisty i inne).

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY**

Utworzenie rezerwatu Lasy Sopockie o powierzchni 305,06 ha w celu zachowanie ze względów społecznych i przyrodniczych krajobrazu starodrzewi w strefie krawędziowej miasta Sopot, w tym znacznej części strefy uzdrowiskowej „B” uzdrowiska Sopot.

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY**

Wpisanie do wojewódzkiego rejestru zabytków oraz sformułowanie szczegółowych i specyficznych wytycznych konserwatorskich dla następujących obiektów:

historycznego systemu szlaków turystycznych i rekreacyjnych Lasów Oliwskich, wraz z ich infrastrukturą i otoczeniem, w tym kompleksem leśnym z dominacją starodrzewi, oznaczonego jako strefa C\_III\_1\_04, obejmujących następujące szlaki:

- z Sopotu (Świemirowo) przez ZOO do Młyna Prochowego w Oliwie,

- z Sopotu (ul. 1 Maja) przez Operę Leśną, Małą Gwiazdę, leśniczówkę

Gręzowo (Grenzlau), leśniczówkę Gołębiewo do Osowej,

- z Oliwy do Sopotu (Dolina Świemirowska) przez Pachołek i Drogę

Widokową (Bilderweg),

- z Oliwy (ul. Czyżewskiego) do Sopotu (Dolina Świemirowska) przez

drogę poniżej Drogi Widokowej (dawniej Hasenwinkel)

- z Oliwy (ul. Czyżewskiego) przez Drogę Widokową (Bilderweg) i

Drogę Nadleśniczych (dawniej nazwa odcinka

Oberforstmeisterweg), obok leśniczówki Gręzowo (Grenzlau)

przez Długą Linię (Lange Linie) do leśniczówki Gołębiewo

(Taubenwasser),

- z Oliwy (u stóp Pachołka) do Owczarni przez Młyn Prochowy,

- z Oliwy (Zaklęsy) do Brętowa przez Szwedzką Groblę, Złotą Karczmę

i Matemblewo,

- z Oliwy (III Dwór) przez Dreiherren Spitze (Wzgórze Trzech Panów,

Głowica) do restauracji w Dolinie Schwabego (Schwabental),

- z Oliwy (Dwór IV) do restauracji w Dolinie Schwabego (Schwabental),

- z Oliwy (ul. Abrahama) do Doliny Schwabego przez Dwór VI i Zieloną Dolinę

- z Oliwy (ul. Abrahama) do Owczarni przez Dwór VI, Samborowo,

Kleszy Las i Dolinę Radości,

- z Oliwy (ul. Czyżewskiego) przez Drogę Widokową (Bilderweg),

Drogę Nadleśniczych (Blaubeerberg), Wielką Gwiazdę (Grosse

Stern) do Sopotu (ul. Malczewskiego).

**NASZE STANOWISKO: POPIERAMY**

Uwzględnienie w planach modernizacji sieci komunikacyjnej budowy przejść dla zwierząt nad ul. Chwarznieńską w Gdyni, Spacerową i Słowackiego w Gdańsku. Uwzględnienie potrzeby ograniczenie ruchu lub wygrodzenia i budowy przejść dla dużych zwierząt nad ul. Sopocką i Malczewskiego w Sopocie.

**NASZE STANOWISKO: POSTULUJEMY WPROWADZENIE ZAPISU: „UWZGLĘDNIENIE W PLANACH MODERNIZACJI UKŁADU DROGOWEGO WYGRODZENIA I BUDOWY PRZEJŚĆ DLA DUŻYCH ZWIERZĄT NAD ULICĄ SOPOCKĄ W GDYNI”**

Cały paragraf 6 poświęcony jest zapisom w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

**NASZE STANOWISKO: CZEKAM NA STANOWISKA WYDZIAŁU ARCHITEKTURY**