**Uchwała**

**XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów**

**Polskiego Związku Wędkarskiego**

**z dnia 22 kwietnia 2022 r.**

**w sprawie: kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego w latach 2022-2026**

Zjazd przyjmuje oceny i wnioski zawarte w przedłożonych sprawozdaniach: Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego z ich działalności w okresie XXXI kadencji (2017 – 2022).

Zjazd wyraża podziękowanie członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, działaczom wszystkich struktur organizacyjnych oraz pracownikom biur za twórczy wkład w funkcjonowanie i rozwój PZW w okresie kadencji 2017-2022. Uchwały i wnioski z kampanii sprawozdawczo-wyborczej 2021-2022, a także wnioski zgłoszone w trakcie obrad XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów określają założenia programowe działalności PZW w kadencji 2022-2026.

Na podstawie § 25 pkt 2,10,13 Statutu PZW, XXXII Krajowy Zjazd Delegatów PZW uchwala niniejszym kierunki działalności PZW, stanowiące program na kadencję 2022-2026 oraz określa środki realizacji celów statutowych Związku.

**A. W zakresie działalności organizacyjnej.**

I. Zjazd uznaje dotychczasową rolę i strukturę jednostek PZW za sprawdzoną formę działania, jako ważnych społecznie partnerów samorządności w gminach, powiatach i województwach. Nadaje to wędkarstwu odpowiednie społeczne i ekonomiczne znaczenie oraz zapewnia skuteczną realizację celów statutowych Związku.

Osiągnąć to należy poprzez:

1. Określenie roli PZW w realizacji lokalnych i regionalnych programów rozwoju.
2. Współpracę z podmiotami, uznającymi wędkarstwo, turystykę wędkarską oraz ekologię za ważny czynnik rozwoju lokalnych społeczności.
3. Nawiązywanie współpracy z administracją państwową, władzami samorządów lokalnych, szkołami oraz instytucjami samorządowymi i organizacjami pozarządowymi.
4. Współpracę Okręgów w celu włączenia się Związku w realizację programów proekologicznych i prospołecznych.
5. Dążenie do pozyskiwania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych w szczególności funduszy strukturalnych z UE.
6. Promowanie proekologicznego i powszechnego charakteru Związku.
7. Udział w imprezach organizowanych przez jednostki administracji publicznej i samorząd terytorialny w celu promowania wędkarstwa i Polskiego Związku Wędkarskiego.
8. Przeprowadzenie konsultacji wewnątrz struktur Związku dotyczących zmian Statutowych.

II. Zjazd uznaje, iż promocja wędkarstwa i jego walorów zachęca do uprawiania hobby wędkarskiego w Polsce, a tym samym tworzy warunki do rozwoju PZW i wstępowania w szeregi Związku.

Uznając powyższe za priorytet, Zjazd zobowiązuje do podjęcia następujących działań:

1. Wszystkie jednostki organizacyjne PZW do:
   1. promowania wędkarstwa i jego walorów poprzez ułatwianie powszechnego dostępu do informacji na temat uprawiania hobby wędkarskiego;
   2. kontynuowania wszelkich form współpracy z organami i władzami samorządowymi, organizacjami społecznymi i zawodowymi, związkami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami oświatowo-kulturalnymi w dziedzinie ochrony przyrody i uprawiania wędkarstwa;
   3. utworzenia i prowadzenia prezentacji w portalu Związkowym - www.pzw.org.pl;
   4. prowadzenia centralnej ewidencji członków PZW – www.wedkarz.pzw.pl;
   5. organizacji uroczystości jubileuszowych z okazji przypadającej w 2025 r.

75 rocznicy powołania PZW.

III. Zjazd zobowiązuje ponadto:

1. Zarząd Główny do dokonania analizy wniosków i uchwał podjętych na Okręgowych Zjazdach Delegatów i przedłożonych Prezydium Krajowego Zjazdu Delegatów PZW~~.~~
2. Wszystkie jednostki organizacyjne PZW do przestrzegania zasady równego traktowania członków Związku w zakresie przysługujących im praw i obowiązków.
3. Zarząd Główny do występowania z inicjatywami prawotwórczymi oraz aktywnego uczestnictwa w procesach tworzenia prawa.
4. Do zabezpieczenia kompleksowej obsługi prawnej Związku.

**B.** **W zakresie gospodarki rybacko-wędkarskiej:**

I. Podstawowym zadaniem Związku w zakresie zagospodarowania wód jest prowadzenie racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Uznając to za priorytet, Zjazd zobowiązuje:

1. Utrzymania lub powiększenia areału użytkowanych przez PZW wód na terenie kraju.
2. Zarząd Główny do zorganizowania w okresie kadencji konferencji naukowej poświęconej prowadzeniu gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach PZW   
   w świetle zasad zrównoważonego rozwoju oraz do organizowania szkoleń dla ichtiologów poświęconych racjonalnej gospodarce rybacko-wędkarskiej, pojawiającym się zagrożeniom i zmianom wynikającym z prawodawstwa.
3. Zobowiązuje się Okręgi PZW do kontynowania rejestracji połowów wędkarskich na wodach ogólnodostępnych, jako elementu prowadzenia racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Duże znaczenie w racjonalnym użytkowaniu obwodów rybackich winna odgrywać produkcja własnego materiału zarybieniowego. Zobowiązuje się Okręgi PZW do rozwijania i utrzymywania bazy produkcyjnej, szczególnie tych gatunków i asortymentów, które mają największe znaczenie w prowadzonej gospodarce rybacko-wędkarskiej. Dotyczy to zwłaszcza gatunków ryb drapieżnych, łososiowatych i reofilnych.
5. Walkę PZW z kłusownictwem oraz ukazywanie skali tego procederu, aktywizację współpracy z Policją, Państwową Strażą Rybacką i administracją państwową w zakresie zwalczania kłusownictwa oraz wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym.
6. Zjazd uznaje, że w kadencji 2022-2026 należy podjąć na wszystkich poziomach organizacyjnych Związku, następujące działania dotyczące gospodarki rybacko-wędkarskiej prowadzonej przez PZW:
7. Uczestniczyć w działaniach administracji rządowej, samorządów oraz administracji wodnej na rzecz udrożnienia rzek, likwidacji barier dla wędrówek ryb, odbudowy stad ryb dwuśrodowiskowych i tworzenia korytarzy ekologicznych wokół cieków wodnych.
8. Nadzorować Zarządy Okręgów w dziedzinie wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z umów na użytkowanie obwodów rybackich; w tym ciągłego monitorowania okresu obwiązywania umów dzierżawnych, aktualności operatów rybackich, nawiązywania współpracy w zakresie dostępności materiału zarybieniowego.
9. Kontynuować działania na rzecz, zgodnego z prawem, ograniczania i regulacji populacji zwierząt rybożernych, w szczególności takich jak kormoran, wydra, foka, czaple i inne.
10. Wspierać działania mające na celu renaturalizację i rewitalizację cieków wodnych.

IV. Ponadto Zjazd uznaje za konieczne i zobowiązuje do prowadzenia następujących działań, ważnych dla dalszego rozwoju i doskonalenia działalności w gospodarce rybacko-wędkarskiej:

1. Pozostawia w kompetencji ZG określanie kategorii podziału wód wędkarskich.
2. Zarządy Okręgów do kontynuowania czytelnego oznakowania wód będących   
   w użytkowaniu PZW, jak również tworzenia oferty wód i łowisk użytkowanych przez PZW.
3. Prowadzenia gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach, poza obwodami rybackimi, zgodne z zasadami ichtiologii oraz racjonalnego i ekonomicznego wykorzystania wód.
4. Utrzymania w strukturze Związku wydzielonego Gospodarstwa Rybackiego PZW   
   w Suwałkach pod nadzorem Zarządu Głównego.
5. Wykorzystywania środków własnych i unijnych dla dalszego rozwoju i modernizacji bazy produkcyjnej PZW, w tym organizacja i uczestnictwo w szkoleniach dotyczących uzyskiwania i wykorzystania środków finansowych dla działalności PZW.
6. Utrzymania i dalszego rozwoju współpracy z ośrodkami naukowymi przy wsparciu działającej przy Zarządzie Głównym Rady Naukowej.

**C. W zakresie sportu wędkarskiego wśród dorosłych, dzieci i młodzieży**

1. Zjazd potwierdza integracyjną i wychowawczą rolę sportu wędkarskiego w działalności PZW.
2. Celem wzmocnienia promocji działalności PZW oraz walorów wędkarstwa, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży oraz w lokalnych społecznościach, uznaje za niezbędne doskonalenie standardów organizacji imprez i zawodów sportowych na wszystkich szczeblach organizacyjnych PZW.
3. Współpraca Związku w strukturach europejskiego i światowego wędkarstwa oraz sportu wędkarskiego.
4. Ułatwianie dostępu dzieciom i młodzieży szkolnej do jednostek PZW, stwarzając im możliwie najdogodniejsze warunki uprawiania wędkarstwa w Związku.

**D. W zakresie budżetu i majątku Związku.**

1. W okresie kadencji 2022-2026 ustala się jako obowiązujące następujące zasady:
2. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej ogólnozwiązkowej oraz wysokość wpisowego należy do kompetencji Zarządu Głównego.
3. Ustala się następujący podział wpływów ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej:  
   - 90% wpływów pozostaje w Okręgu i podlega podziałowi, wg zasad ustalonych przez Zarząd Okręgu, pomiędzy Okręg i Koła,  
   - 10% wpływów ze składki oraz środki ze sprzedaży legitymacji członkowskich stanowią przychód do dyspozycji Zarządu Głównego.
4. Wpływy ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej we wszystkich jednostkach PZW muszą być przeznaczane na finansowanie działalności organizacyjnej, sportowej oraz wśród dzieci i młodzieży (dotyczy to w szczególności kosztów sportu, młodzieży, diet członków władz i organów związku, kosztów utrzymania siedzib biur).
5. Wydatki na wypłatę diet dla skarbników kół podlegają bilansowaniu i realizacji w budżetach kół w działalności ogólnoorganizacyjnej.
6. Zarządy Okręgów mogą przyznawać diety dla sędziów sportowych za realizacje zadań statutowych w zakresie sportu wędkarskiego.
7. Wysokość odpisu na szczeblu Okręgu na popularyzację wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży stanowi minimum 4% odpisuzeskładki członkowskiej.
8. Wpływy ze składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w Zarządzie Głównym przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z:
   1. obsługą władz i organów Związku, w tym funkcjonowania Biura Zarządu Głównego PZW;
   2. nieodpłatnym zaopatrzeniem jednostek PZW w znaki wartościowe;
   3. działalnością sportową i uczestnictwem kadry PZW w krajowych i międzynarodowych zawodach sportowych w wysokości nie mniej niż 17% odpisu powyższej składki (w przypadku zorganizowania wszystkich zatwierdzonych w kalendarzu imprez sportowych niewykorzystane środki finansowe w budżecie danego roku przechodzą na rok następny   
      i stanowią tzw. Rezerwę Sportu do wykorzystania w latach następnych, które są uwalniane na podstawie Uchwały ZG);
   4. popularyzacją wędkarstwa wśród dzieci i młodzieży w wysokości minimum 4% odpisu powyższej składki (w przypadku zorganizowania wszystkich zatwierdzonych w kalendarzu imprez niewykorzystane środki finansowe w budżecie danego roku przechodzą na rok następny i stanowią tzw. Rezerwę Rady ds. Młodzieży do wykorzystania w latach następnych, które są uwalniane na podstawie Uchwały ZG);
   5. prowadzoną działalnością naukowo-badawczą;
   6. promocją Związku;
   7. szkoleniem kadry finansowo-księgowej Okręgów.

8. Wpływy pochodzące z wpisowego stanowią w całości przychód kół PZW i jest on kontrolowany przez Zarządy Okręgów.

9. Wysokość składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, ustalają Zarządy Okręgów.

10. Środki uzyskane ze składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, w pierwszej kolejności, muszą być przeznaczane na finansowanie kosztów związanych z całokształtem spraw dotyczących gospodarki na wodach i ochroną wód, dlatego ustalając wysokość tej składki, Zarządy Okręgów obowiązane są uwzględniać:

* rachunek ekonomiczny,
* zasady określone w uchwałach ZG PZW,
* zadania wynikające z zawartych umów na użytkowanie obwodów.

11. Po zrealizowaniu zadań związanych z ochroną i zagospodarowaniem wód niewykorzystane środki finansowe mogą być przeznaczone na inne cele statutowe.

12. Zapisy ust. 10 i 11 nie dotyczą GR PZW w Suwałkach, dla którego zakres działania określa Zarząd Główny.

13. Środki pieniężne pochodzące z tzw. „wpłat dobrowolnych” stanowią wyłącznie przychody jednostki, do której wpłynęły i muszą być przeznaczone na cele statutowe.

II. Ustala się zasady stosowania ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej i wpisowym.

1. Członkowie PZW mają prawo do następujących ulg w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej:

* młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat – 75%,
* odznaczeni srebrną odznaką PZW - 25%
* odznaczeni złotą odznaką PZW – 50%,
* odznaczeni złotą odznaką PZW z wieńcami – 75%;
* osoby legitymujące się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia   
  o znacznym stopniu niepełnosprawności – 50%.

2. Członkowie uczestnicy PZW mają prawo do następujących ulg:

* w zakresie wpisowego – do 100%,
* w składce członkowskiej ogólnozwiązkowej – 75%;

3. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich,   
z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych PZW. Zobowiązuje się ZG PZW do wydania znaczka pod nazwą „Członek Honorowy PZW”.

III. Władze i organy statutowe wszystkich szczebli organizacyjnych są zobowiązane do bieżącej kontroli realizacji budżetu PZW.

IV. Nabyty przez Polski Związek Wędkarski majątek, w tym przez wszystkie jego jednostki, stanowi własność całej społeczności związkowej. Aktywa trwałe, pozyskane przez okręgi Związku lub przekazane im jako właścicielom przez Zarząd Główny, stanowią majątek własny tych okręgów. Środki pochodzące ze sprzedaży trwałych składników majątkowych, podlegają przeznaczeniu na odtworzenie lub modernizację rzeczowego majątku trwałego PZW albo na powiększenie aktywów w procesie inwestowania. Sprawowanie nadzoru nad ochroną majątku PZW powierza się Zarządowi Głównemu.

**Sekretarze Zjazdu Przewodniczący Zjazdu**

1. Marek DZIADCZYK 1. Marek LESISZ

2. Tomasz PLEWA 2. Dariusz DZIEMIANOWICZ