|  |
| --- |
| Številka: 004-17/2024-2560-126 |
| Ljubljana, dne 30. 9. 2025  |
| EVA: / |
| GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJEGp.gs@gov.si |
| **ZADEVA**: **Poročilo o povrnitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 v letu 2024 in Poročilo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2024 in informacija o ostalih aktivnostih na področju urejanja voda– predlog za obravnavo** |
| **1. Predlog sklepov vlade:** |
| Na podlagi šestega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14, 55/17 in 163/22) je Vlada Republike Slovenije na ... seji … pod točko … sprejela naslednjiS K L E P:Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom povrnitev vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 v letu 2024 in Poročilom o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2024 ter ga pošlje v seznanitev Odboru Državnega zbora za infrastrukturo, okolje in prostor. Barbara Kolenko Helbl generalna sekretarkaSklep prejmejo:* Ministrstvo za naravne vire in prostor,
* Direkcija Republike Slovenije za vode,
* Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije.
 |
| **2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem zboru z obrazložitvijo razlogov:** |
| / |
| **3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:** |
| * Jože Novak, minister
* dr. Lidija Kegljevič Zagorc, državna sekretarka
* Urška Hočevar, direktorica Direkcije RS za vode
* mag. Rok Penec, direktor Urada za vzdrževanje voda, Direkcija RS za vode
* Sara Flis, Urad za vzdrževanje voda, Direkcija RS za vode
* Špela Vrhovec, Urad za investicije, Direkcija RS za vode
* mag. Suzana Stražar, p.p. direktorica Urada za planiranje in načrtovanje, Direkcija RS za vode
 |
| **3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:** |
| Pri pripravi gradiva niso sodelovali zunanji strokovnjaki. |
| **4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:** |
| **/** |
| **5. Kratek povzetek gradiva:** |
| Gradivo povzema ekstremnost poplavnega dogodka 4.8.2024 in predstavi izvedena sanacijska dela, v letu 2024, obseg investicij v vodno infrastrukturo, povečanje sredstev za izvajanje gospodarske javne službe in ukrepe ministrstva za naravne vire in prostor na področju urejanju voda. |
| **6. Presoja posledic za:** |
| a) | javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih | NE |
| b) | usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije | NE |
| c) | administrativne posledice | NE |
| č) | gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij | NE |
| d) | okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki | NE |
| e) | socialno področje | NE |
| f) | dokumente razvojnega načrtovanja:* nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
* razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna
* razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij
 | NE |
| **7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:**. |
| **I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu** |
|  | Tekoče leto (t) | t + 1 | t + 2 | t + 3 |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) prihodkov občinskih proračunov  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov državnega proračuna  |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) odhodkov občinskih proračunov |  |  |  |  |
| Predvideno povečanje (+) ali zmanjšanje (**–**) obveznosti za druga javnofinančna sredstva |  |  |  |  |
| **II. Finančne posledice za državni proračun** |
| **II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:** |
| Ime proračunskega uporabnika  | Šifra in naziv ukrepa, projekta | Šifra in naziv proračunske postavke  | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:** |
| Novi prihodki | Znesek za tekoče leto (t) | Znesek za t + 1 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **SKUPAJ** |  |  |
| **OBRAZLOŽITEV:**1. **Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu**

V zvezi s predlaganim vladnim gradivom se navedejo predvidene spremembe (povečanje, zmanjšanje):* prihodkov državnega proračuna in občinskih proračunov,
* odhodkov državnega proračuna, ki niso načrtovani na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov,
* obveznosti za druga javnofinančna sredstva (drugi viri), ki niso načrtovana na ukrepih oziroma projektih sprejetih proračunov.
1. **Finančne posledice za državni proračun**

Prikazane morajo biti finančne posledice za državni proračun, ki so na proračunskih postavkah načrtovane v dinamiki projektov oziroma ukrepov:**II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:**Navedejo se proračunski uporabnik, ki financira projekt oziroma ukrep; projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in proračunske postavke (kot proračunski vir financiranja), na katerih so v celoti ali delno zagotovljene pravice porabe (v tem primeru je nujna povezava s točko II.b). Pri uvrstitvi novega projekta oziroma ukrepa v načrt razvojnih programov se navedejo:* proračunski uporabnik, ki bo financiral novi projekt oziroma ukrep,
* projekt oziroma ukrep, s katerim se bodo dosegli cilji vladnega gradiva, in
* proračunske postavke.

Za zagotovitev pravic porabe na proračunskih postavkah, s katerih se bo financiral novi projekt oziroma ukrep, je treba izpolniti tudi točko II.b, saj je za novi projekt oziroma ukrep mogoče zagotoviti pravice porabe le s prerazporeditvijo s proračunskih postavk, s katerih se financirajo že sprejeti oziroma veljavni projekti in ukrepi.**II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:**Navedejo se proračunski uporabniki, sprejeti (veljavni) ukrepi oziroma projekti, ki jih proračunski uporabnik izvaja, in proračunske postavke tega proračunskega uporabnika, ki so v dinamiki teh projektov oziroma ukrepov ter s katerih se bodo s prerazporeditvijo zagotovile pravice porabe za dodatne aktivnosti pri obstoječih projektih oziroma ukrepih ali novih projektih oziroma ukrepih, navedenih v točki II.a.**II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:**Če se povečani odhodki (pravice porabe) ne bodo zagotovili tako, kot je določeno v točkah II.a in II.b, je povečanje odhodkov in izdatkov proračuna mogoče na podlagi zakona, ki ureja izvrševanje državnega proračuna (npr. priliv namenskih sredstev EU). Ukrepanje ob zmanjšanju prihodkov in prejemkov proračuna je določeno z zakonom, ki ureja javne finance, in zakonom, ki ureja izvrševanje državnega proračuna. |
| **7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:**(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)**Kratka obrazložitev:** |
| **8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:** |
| Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:* + pristojnosti občin,
	+ delovanje občin,
	+ financiranje občin.
 | NE |
| Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: * Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
* Združenju občin Slovenije ZOS: NE
* Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani. |
| **9. Predstavitev sodelovanja javnosti:** |
| Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: | NE |
| Gradivo ni takšne narave, da bi ga bilo treba objaviti na spletni strani predlagatelja. |
| (Če je odgovor DA, navedite:Datum objave: ………V razpravo so bili vključeni: * nevladne organizacije,
* predstavniki zainteresirane javnosti,
* predstavniki strokovne javnosti.

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev (imen in priimkov fizičnih oseb, ki niso poslovni subjekti, ne navajajte):Upoštevani so bili:* v celoti,
* večinoma,
* delno,
* niso bili upoštevani.

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:Poročilo je bilo dano ……………..Javnost je bila vključena v pripravo gradiva v skladu z Zakonom o …, kar je navedeno v predlogu predpisa.) |
| **10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:** | NE |
| **11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:** | NE |
| Jože NOVAKMINISTER |

Prilogi:

* Povzetek Poročila o povrnitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 in Poročila o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2024 in informacija o ostalih aktivnostih na področju urejanja voda
* Poročilo o povrnitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 v letu 2024 Poročilo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2024

**Povzetek** **Poročila o povrnitvi vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023 in Poročila o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe urejanja voda v letu 2024 in informacija o ostalih aktivnostih na področju urejanja voda**

1. Poročilo za leto 2024 glede povrnitve vodne infrastrukture v funkcionalno stanje po 4. avgustu 2023

**1.1 Ekstremnost poplavnega dogodka**

V noči s 3. na 4. avgust 2023 je Slovenijo prizadelo silovito deževje, ki je povzročilo obsežne poplave. Prizadeti sta bili dve tretjini države – 183 občin, med njimi kar 104 občine, ki so bile ocenjene kot območja z močno prizadetostjo. Največ škode je nastalo na vodni in cestni infrastrukturi ter na objektih. Kot odziv na poplave je bil 4. avgusta 2023 aktiviran Državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah. Ukrepi so se izvajali na porečjih Mure, Drave, Savinje, zgornje Save, srednje Save, spodnje Save in Soče.

Največ dežja je padlo v ozkem pasu od zahodne Slovenije do Zgornje Savinjske doline in Koroške. V 72 urah do jutra 6. avgusta je na večini območij padlo med 100 in 300 litrov dežja na kvadratni meter, manj dežja je bilo le v delu Primorske in ob vzhodni meji s Hrvaško. Večja predhodna namočenost tal, h kateri je bistveno prispeval izredno moker julij, in močno deževje sta povzročila preobremenitev vodotokov in obsežne poplave po vsej državi. Intenzivni nalivi s trajanjem 6 do 12 ur, ki so nastopili v noči s 3. na 4. avgust 2023, so bili statistično najbolj izjemni na severu države.

***Slika 1: Vsota padavin 6. avgust 2023***



*Vir: ARSO*

Agencija RS za okolje (ARSO) je 4. avgusta 2023 izdala najvišje opozorilo zaradi pričakovanega nadaljnjega naraščanja in razlivanja rek in potokov.

***Slika 2: Opozorilna karta visokovodnih razmer za 4. 8. 2025***



*Vir: ARSO*

Posledice teh vremenskih dogodkov so prizadele kar dve tretjini Slovenije, največja škoda pa je nastala na vodni in cestni infrastrukturi kakor tudi na objektih. V celotnem času poplavnega dogodka med 4. in 8. avgustom 2023 so bile visokovodne vrednosti pretokov ali vodostajev presežene na 122 vodomernih postajah ARSO na 74 rekah po Sloveniji.

Zaradi raznolikega reliefa Slovenije, ki prispeva k hitremu odtekanju vode iz povirnih porečij in povečuje tveganje za poplave v dolinah, so bile posledice močnega deževja izjemno resne.

Ponekod so vodne količine močno presegle kapaciteto odvodnikov in vodne infrastrukture. Pojavile so se velike poškodbe vodotokov, vodne infrastrukture in premostitvenih objektov, nekateri deli vodotokov in objektov pa so bili popolnoma uničeni. Veliko plavin in naplavljenega materiala je zapolnilo zadrževalnike v povirjih in zamašilo odprtine pod premostitvenimi objekti, zmanjšalo pretočnost strug ter povečalo razlivanje vode izven strug. Nekateri vodotoki so celo spremenili svoje struge, v nekaterih primerih tudi za 50 metrov. **Poškodovanih je bilo več kot 4.000 km vodotokov**.

**1.2 Izvedba sanacijskih del v letu 2024**

Takoj po nastanku dogodka so se pričeli izvajati interventni ukrepi, ki so se zaključili s 1. 9. 2023 Vrednost interventnih ukrepov na vodotokih je znašala 11.999.598,73 EUR.

Do pričetka izvedbe sanacijskih ukrepov so se izvajali izredni ukrepi katerih namen je bilo vzpostavitev pretočnosti strug. Izredni ukrepi so bili izvedeni v višini 159.875.806,70 mio EUR in so se zaključili junija 2024.

V maju 2024 je Vlada Republike Slovenije sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023 (v nadaljnjem besedilu: sanacijski program). Sanacijski program zajema ukrepe za obnovo občinskih infrastrukturnih in drugih javnih objektov ter poškodovanih stavb v zasebni lasti, obnovo poškodovanih objektov – vodne infrastrukture (v ustrezno funkcionalno stanje, odporno na podnebne spremembe), izvedbo geotehničnih ukrepov – sanacijo zemeljskih plazov, nadomestitvene gradnje, obnovo kulturne dediščine in naravnih vrednot. Skupna višina sredstev za sanacijo vodotokov, ki se bo izvajala do leta 2028, je ocenjena na 1,36 milijarde evrov.

S sanacijo se struge in brežine povrnejo v ustrezno funkcionalno stanje ob upoštevanju podnebnih sprememb in z na naravi temelječimi rešitvami (angleško Nature-based Solutions – NbS), kjer je to smiselno in mogoče. Namen sanacije vodotokov je tako zagotoviti odpornejše rešitve in zmanjšati škodo v primeru ponovitve podobnih dogodkov, hkrati pa varovati biotsko raznovrstnost ob in v vodotokih. Sanacija vodotokov tako zahteva pripravo projektne in investicijske dokumentacije, usklajevanje z mnenjedajalci, pridobivanje mnenj in soglasij, po potrebi odkupe zemljišč in pridobivanje potrebnih dovoljenj ter na koncu sama izvedba del ob upoštevanju zakonskih omejitev (na primer čas drstenja rib, gnezdenja ptic). Gre za celovit in strokoven pristop k izvajanju sanacijskih del, ki bo transparenten in s katerim bo možno doseči cilje sanacije (dolgoročno ustrezne in odpornejše ureditve vodotokov, usklajene s cilji varovanja narave, ribjih vrst in vodnih površin).

V okviru odprave posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture je bilo v letu 2024 saniranih 229 objektov v skupni dolžini 102,36 km s skupno realizacijo 62.191.966,12 EUR z DDV.

***Tabela 1: Sanacijska dela po posameznih območjih v letu 2024***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sektor območja** | **št. saniranih objektov** | **dolžina saniranih objektov (km)** | **EUR z DDV** |
| SO Mura | 9 | 1,25 | 669.944,87 |
| SO Drava | 45 | 35,32 | 10.334.578,60 |
| SO Savinja | 67 | 28,85 | 20.776.228,62 |
| SO zgornja Sava | 32 | 11,81 | 11.188.831,59 |
| SO srednja Sava | 58 | 22,77 | 17.736.292,65 |
| SO spodnja Sava | 11 | 0,44 | 334.072,75 |
| SO Soča | 7 | 1,92 | 1.152.017,04 |
| **SKUPAJ** | **229** | **102,36** | **62.191.966,12** |

*Vir: DRSV*

**1.3 Potek sanacijskih del v letu 2025 (do 31. 7. 2025)**

Sanacijska dela v letu 2025 se izvajajo skladno z Letnim programom odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023.

Z upoštevanjem časovnih omejitev za dela v vodotokih so bila sanacijska dela v vodotokih pričeta v juliju 2025. Dela se lahko izvaja do novembra istega leta. Do vključno 31. julija 2025 so bili izvedeni sanacijski ukrepi v vrednosti 39,5 milijonov EUR, od planiranih 130 milijonov eurov. Dodatnih 10 milijonov evrov pa je predvidenih za izvedbo predhodnih aktivnosti (strokovne podlage in projektna dokumentacija, odkupi zemljišč, dovoljenja).

**1.4 Poročilo o izvajanju gospodarske javne službe za leto 2024**

Redna vzdrževalna dela na vodotokih potekajo ves čas (ne glede na to, ali se zgodi izredni dogodek). Pričnejo se na podlagi sprejetega letnega plana dela gospodarske javne službe, ki ga pripravi Direkcija RS za vode. Z vzdrževanjem se vodna infrastruktura ohranja v dobrem stanju (košnja, čiščenje, utrjevanje bregov), ne spreminja pa se zmogljivost oziroma velikost objektov vodne infrastrukture.

Sredstva za izvajanje obvezne gospodarske javne službe na področju urejanja voda so se iz leta v leto povečevala, bistveni preskok pa je bil storjen konec lanskega leta.

V okviru izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda je v letu 2024 znašala realizacija po denarnem toku skupaj 45.895.057,91 EUR z DDV.

***Tabela 2: Izvedba obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda je v letu 2024 po območjih***

|  |  |
| --- | --- |
| **Sektor območja** | **EUR z DDV** |
| SO Mura | 3.154.096,15 |
| SO Drava | 6.944.394,66 |
| SO Savinja | 5.897.578,98 |
| SO zgornja Sava | 5.677.973,61 |
| SO srednja Sava | 11.358.800,13 |
| SO spodnja Sava | 3.837.412,58 |
| SO Soča | 4.195.999,56 |
| SO Jadranskih rek z morjem | 2.901.434,11 |
| Celotno območje RS – celinske vode (onesnaženja) | 285.727,81 |
| Infra (SO spodnja Sava) | 1.641.640,32 |
| **SKUPAJ** | **45.895.057,91** |

*Vir: DRSV*

**1.4.1 Izvajanje GJS v letu 2025**

V letu 2025 je za vzdrževanje vodotokov namenjenih 47,2 milijona evrov. Pri tem je velik poudarek na urejanju povirij, zato je vsaj 30 % teh sredstev namenjenih vzdrževanju hudourniških zaledij. Vzdrževalna dela v okviru sprejetega letnega programa potekajo v skladu s terminskim planom, pri čemer trenutna realizacija znaša 33,6 % vseh s programom predvidenih del.

Vzporedno z izvajanjem del na DRSV tečejo tudi aktivnosti za novelacijo normativov za izvajanje GJS in aktivnosti za izboljšanje nadzora nad delom koncesionarjev. Kontrola izvajanja gospodarske javne službe se izvaja tudi preko instrumentov zunanjih in notranjih revizij.

**2. Izvajanje investicij v vodno infrastrukturo**

Investicije v vodno infrastrukturo so gradnja novih objektov, s katerimi se zmanjšuje poplavna ogroženost. Financirajo se iz Načrta za okrevanje in odpornost, iz kohezijskih projektov, Podnebnega sklada in Sklada za vode.

**2.1 Načrt za okrevanje in odpornost (NOO)**

Do vključno 31. julija 2025 je bilo iz Načrta za okrevanje in odpornost v teku 27 projektov. Rok za zaključek projektov je Q2 2026.

Do konca julija 2025 je bilo v teku 14 gradbišč, in sicer:

1. Zmanjšanje poplavne nevarnosti Logatca, Zadrževalnik na Črnem potoku, v vrednosti 2,9 milijonov evrov,
2. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti na rekah Meža in Drava na območju Dravograda, v vrednosti 13,3 milijona evrov,
3. Ureditev suhih zadrževalnikov v občini Izola, v vrednosti 4,1 milijona evrov,
4. Izvedba celovitih protipoplavnih ukrepov na povodju Sotle za varovanje Rigonc, Gmajne in Dobove, v vrednosti 2,3 milijona evrov,
5. Protipoplavni ukrepi na reki Vipavi na območju obrtne cone Batuje, v vrednost 5,3 milijona evrov,
6. Protipoplavna ureditev porečja Selške Sore – zmanjševanje poplavne ogroženosti OPVP, Železniki - dodatni ukrepi za zagotavljanje poplavne varnosti, v vrednosti 0,7 milijona evrov,
7. Protipoplavne ureditve Ločnice na območju Zagrada, v vrednosti 1,7 milijona evrov,
8. Protipoplavne ureditve Dajnice na območju Šmarjete pri Celju in Škofje vasi, v vrednosti 1,8 milijona evrov,
9. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti Šmarjeških Toplic na povodju Toplic, v vrednosti 1,1 milijona evrov,
10. Protipoplavne ureditve Voglajne na območju Čreta, v vrednosti 3 milijonov evrov,
11. Protipoplavne ureditve Savinje na območju Polul, v vrednosti 15,5 milijona evrov,
12. Protipoplavne ureditve Koprivnice na območju Dobrove, v vrednosti 0,9 milijona evrov,
13. Dograditev in nadvišanje VVN Krog – Petanjci, v vrednosti 24 milijonov evrov,
14. Dograditev in nadvišanje VVN desni breg Mure - Ljutomer in Razkrižje v vrednosti 23,6 milijona evrov.

**V postopku javnega naročanja so še naslednji projekti:**

1. Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile - Faza 1,
2. Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rdeča knjiga) za projekt: »Zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju Dravograda - SKLOP 2: Ukrepi za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti na hudourniških pritokih reke Drave,
3. Projektiranje in gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) za projekt »Suhi zadrževalnik Lokarje na Pešnici,
4. Protipoplavne ureditve na območju občine Renče - Vogrsko - UKREP 1,
5. Dograditev in nadvišanje VVN AC - Vučja vas,
6. Gradnja po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga) v sklopu operacije »Ukrepi ob Voglajni in Slomščici v vzhodnem delu UZ Šentjur - faza F,
7. Protipoplavna ureditev območja Poljanske Sore od Puštala do sotočja Selške in Poljanske Sore ter Sore do Suhe - 1.faza

Od izvedenih protipoplavnih projektov v sklopu NOO bo imelo korist več kot 100.000 prebivalcev.

V sklopu Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) je v okviru izboljšanja protipoplavne varnosti uvrščenih 27 projektov po celotni Sloveniji v skupni vrednosti 238 milijonov evrov, pri čemer delež sofinanciranja iz NOO znaša 197 milijonov evrov evropskih sredstev. Preostali stroški pa se financirajo iz državnega proračuna oziroma iz Sklada za vode.

**2.2 Program evropske kohezijske politike**

V okviru Programa evropske kohezijske politike je, za obdobje 2021-2027, do konca julija 2025 v teku 5 operacij v skupni vrednosti 130.260.199,93 EUR (od tega prispevek na programskem območju: EU (85%) + SLO (15%) del 126.984.409,65 EUR; Sklad za vode 3.275.790,28 EUR) in sicer:

1. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji,
2. Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave,
3. Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Dravinji in Polskavi,
4. Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – I. faza,
5. Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - 1. sklop.

V sklopu vseh zgoraj navedenih operacij je predvidenih 25 ukrepov oz. »projektov«.

V skladu z izdanimi odločitvami o podpori je zaključek operacij predviden 31. 12 .2027 (Q4 2027).

Do konca julija 2025 so bila v teku gradbišča na 5 ukrepih oz. projektih:

1. Ureditve za zmanjševanje poplavne ogroženosti na območju občine Starše (operacija Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave),
2. Ureditve na Pekrskem potoku (operacija Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave - Območje Ptujske Drave),
3. Dograditev vodne infrastrukture na območju AK Medvedce (operacija Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Dravinji in Polskavi),
4. Zadrževalnik visokih voda Poljana (ZVV Poljana) v Prevaljah (operacija Zmanjševanje poplavne ogroženosti ob Meži in Mislinji),
5. Ureditve na območju DPN Ločica-Letuš (operacija Zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje - 1. sklop).

Do konca avgusta je bilo v teku še 7 postopkov JN za naročanje projektiranja, gradnje in cenitev.

Po izvedbi projektov, ki bodo izvedeni v sklopu Programa evropske kohezijske politike bo imelo neposredno korist 6.800 prebivalcev.

**2.3 Investicije, ki se financirajo iz skladov**

V okviru Sklada za podnebne spremembesta bila do konca julija 2025 v teku 2 projekta v skupni vrednosti 13.875.000,00 EUR in sicer:

* Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice – izvedba zadrževalnika Razori in
* Izgradnja suhega zadrževalnika na Tunjščici.

Projekt so trenutno v fazi pridobivanja zemljišč za gradnjo.

V okviru Sklada za vode se v tem letu izvaja 41 investicijskih projektov. Pri evropskih projektih se sofinancira del stroškov, ki niso upravičeni do financiranja iz Kohezijskega sklada ter Načrta za okrevanje in odpornost. Predvidena vrednost investicij, ki se v tem letu financirajo izključno iz Sklada za vode, znaša 11,8 milijona evrov.

**2.4 Odprava škod na vodotokih zaradi drugih neurij**

Neurja s poplavami na celotnem območju RS na letni ravni povzročijo številne poškodbe na vodni infrastrukturi, vodnih in priobalnih zemljiščih. Poškodbe se manifestirajo predvsem kot poglobitve strug, odnesene brežine in povzročene zajede na neurejenih delih vodotokov. Na vodni infrastrukturi, ki je zaradi nezadostnega vzdrževanja bistveno bolj ranljiva prihaja do spodjedanja objektov, delne in v nekaterih primerih celo porušitve celotnih objektov. Na odsekih vodotokov z manjšim padcem oziroma na odsekih, kjer drugi posegi v vodotok predstavljajo oviro v pretočnem profilu, pa prihaja do odlaganja plavja in naplavin.

Po poplavnem dogodku se skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje pristopi k ocenjevanju škode skladno z metodologijo za ocenjevanje škod ter se v nadaljevanju pripravi tudi ustrezen Program odprave posledic neposredne škode na vodotokih.

Program je tako pripravljen na podlagi ocenjene škode na objektih vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljiščih, predvidenih razpoložljivih sredstev, stanja na terenu in prioritete sanacije posameznih objektov vodne infrastrukture, vodnih in priobalnih zemljišč.

V letu 2024 se sanacijska dela za odpravo posledic neposredne škode na objektih vodne infrastrukture niso izvajala, saj je bila glavna pozornost namenjena pripravi projektne in investicijske dokumentacije za odpravo posledic poplav 4. avgusta 2023. Ob tem je bilo treba pripraviti tudi dokumentacijo za druge škodne dogodke, katerih izvedba je predvidena v letu 2025.

V letu 2025 je bilo pripravljenih 27 dokumentov identifikacije investicijskega projekta za odpravo škod na vodotokih zaradi drugih neurij v skupni vrednosti 25,9 milijonov EUR. Od tega za posamezni škodni dogodek:

***Tabela 4: Odprava posledic neposredne škode zaradi drugih neurij po posameznem območju v letih 2025 in 2026***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Škodni dogodek** | **V LETU 2025****(EUR z DDV)** | **V LETU 2026****(EUR z DDV)** |
| Škodni dogodek med 14. in 23. majem 2023 | 1.500.000,00 |  |
| Škodni dogodek med 12. in 13. julijem 2023 | 1.200.000,00 |  |
| Škodni dogodek med 17. julijem in 3. avgustom 2023 | 2.973.670,14 |  |
| Škodni dogodek med 28. in 30. avgustom 2023 | 900.000,00 |  |
| Škodni dogodek med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023 | 3.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Škodni dogodek med 3. in 7. junijem 2024 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| Škodni dogodek med 19. in 20. julijem 2024 | 3.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| Škodni dogodek med 27. in 28. julijem 2024 | 3.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| Škodni dogodek med 12. in 15. septembrom 2024 | 2.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Škodni dogodek med 5. in 7. majem 2025 | 992.000,00 |  |
| SKUPAJ V LETU | **20.065.670,14** | **5.800.000,00** |
| **SKUPAJ** | **25.865.670,14** |

*Vir: DRSV*

V izvajanju so trije projekti za odpravo posledic neposredne škode na vodotokih zaradi posledic poplav med 17. julijem in 3. avgustom 2023. Za ostale škodne dogodke je v teku priprava pogodb in se bodo pričeli izvajati v mesecu septembru 2025.

**3. Povzetek**

* Na vodotokih v Sloveniji so se v letu 2024 do julija 2025 izvajali izredni ukrepi, sanacijski ukrepi, redno vzdrževanje in investicije.
* Vsi podatki v nadaljevanju se nanašajo na obdobje 2024 **do 30. julija 2025**.
* Na vodotokih je bilo izvedeno:
	+ 109,8 mio EUR izrednih ukrepov
	+ 101,7 mio EUR sanacijskih del po dogodku 4. 8. 2023
	+ 60,8 mio del iz naslova gospodarskih javnih služb,
	+ 27,3 mio EUR investicij,
	+ V letu 2024 je bilo saniranih 229 odsekov vodotokov v skupni dolžini 102,36 km, v letu 2025 pa je predvidenih za sanacijo 487 odsekov vodotokov v skupni dolžini 399,75 km.
* **Skupaj je bilo v vodotoke v letu 2024 in v prvi polovici leta 2025 vloženih 300 milijonov EUR sredstev.**

Poleg izvedbe investicijskih in sanacijskih del ter rednega vzdrževanja potekajo še naslednje aktivnosti:

* V tekočem letu je Direkcija RS za vode dosegla pomemben napredek pri zmanjševanju zaostankov na področju pregledovanja ključnih vodarskih izhodišč, zlasti hidrološko - hidravličnih študij, ki so podlaga pri prostorskem umeščanju in pri projektiranju ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Z izdelanim akcijskim načrtom bomo predvidoma do pomladi 2026 zaostanke odpravili. Nadaljuje se z izdelavo sistemsko povezanih ukrepov za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti – po tem, ko so bili v preteklem letu pripravljeni ukrepi na najbolj prizadetih območjih poplav 2023, se sedaj pristopa k pripravi rešitev še za preostala območja v Sloveniji.
* Vzporedno se izdelujejo manjkajoče opozorilne karte poplavne ogroženosti z 2D modeliranjem. Dopolnjujejo in posodabljajo se splošne tehnične smernice za načrtovanje voda. Na območjih poplav 2023 je bila pripravljena analiza poplavnega dogodka, ki predstavlja osnovo za prilagajanje hidroloških izhodišč, posodobljenih skladno z zaznanimi vplivi podnebnih sprememb.
* Nepretrgano tečejo tudi razvojne naloge za izboljšanje stanja voda, kjer se razvijajo metodologije za kontrolo in zatiranje tujerodnih vrst ob vodotokih, izvaja pa se tudi nekaj projektov na posameznih območjih za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda in izboljšanje stanja habitatov.
* Aktivno se nadaljuje tudi s pripravo državnih prostorskih načrtov (DPN) na območju porečja Savinje in sicer DPN za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Spodnji Savinjski dolini, DPN zmanjšanje poplavne ogroženosti na porečju Savinje od vključno Mozirja do vključno Ljubnega ob Savinji in DPN za porečje Drete, v pripravi pa je tudi preveritev obsega DPN za porečje Pake v območju Mestne občine Velenje in občine Šoštanj.
* Potekajo tudi priprave na sprejem občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN-O) skupnega pomena, ki bodo omogočili prostorsko umeščanje sanacijskih ukrepov in novih investicij, prilagojenih podnebnim spremembam (Mestna občina Kranj, občine Cerklje, Vodice, Komenda, Kamnik,…).
* Na področju urejanja voda se pripravljajo številne hidrološko hidravlične aktivnosti in uvajanje digitalizacije, s katerimi se bodo zaostanki na Direkciji za vode v primeru priprave prostorskih aktov zmanjšali.