|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | |  |
|  | | Katowice, 18 listopada 2024 r.  Nr sprawy: OE-WS-PZ.7222.123.2024  Nr pisma: OE-WS-PZ.KW-00456/24  (za dowodem doręczenia) |
|  | |  |
| **Decyzja nr** | **4071/OE/2024** | |
|  |  | |
|  |  | |
| **Organ wydający:** | **Marszałek Województwa Śląskiego** | |
|  |  | |
| **w sprawie** | 1. wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego | |
|  |  | |
| **na podstawie** | art. 163 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks Postępowania Administracyjnego* (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz na podstawie art. 181 ust. 1 pkt 1, 183  ust. 1, 184 ust. 1, art. 192, art. 211, art. 214 ust. 5,  art. 378 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. *Prawo ochrony środowiska* (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) | |
|  |  | |
| **orzekam:**  zmienić pozwolenie zintegrowane, udzielone w formie tekstu jednolitego, decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 28 marca 2024 r. nr 1231/OE/2024 (zmienioną decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z 8 sierpnia 2024 r. nr 2805/OE/2024)  dla instalacji do produkcji koksu, zlokalizowanej w Koksowni Jadwiga w Zabrzu,  przy ul. Zamkowej 9, eksploatowanej przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu,  przy ul. Pawliczka 1 (NIP: 6292256576), w następujący sposób: | | |

**I. W części I decyzji, „Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne”, punkt 1 „Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji IPPC oraz charakterystyka działalności” otrzymuje brzmienie:**

**„1. Prowadzący instalację i lokalizacja instalacji IPPC oraz charakterystyka działalności.**

1. prowadzący instalację IPPC

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa prowadzącego instalację IPPC** | **Siedziba prowadzącego instalację** | | | **REGON** | **NIP** |
| **ulica i numer** | **kod** | **miasto** |
| 1 | JSW KOKS S.A. | ul. Pawliczka 1 | 41-800 | Zabrze | 278093210 | 6292256576 |

1. instalacja IPPC objęta niniejszym pozwoleniem zintegrowanym:

| **L.p.** | **Nazwa instalacji IPPC** | **adres instalacji** | | | **Branża IPPC** | **Kwalifikacja przedsięwzięcia** | **liczba instalacji tej branży** | **Numery ewidencyjne działek, na których zlokalizowana jest dana instalacja** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ulica i numer** | **kod** | **miasto** |
| 1 | Instalacja do produkcji koksu | ul. Zamkowa 9 | 41-803 | Zabrze | pkt.1.  3)\* | Rozp.\*\*  § 2 ust. 1 pkt 16)  Poś:  art.378 ust.2a | 1 instalacja  (1 bateria koksownicza, typu „Ja-65”, składająca się z 54 komór)  o zdolności produkcyjnej 280.000 Mg koksu/rok z obiektami przynależnymi | 286/2, 289/2, 957/79, 338/34, 789/67, 933/13, 931/22, 973/13, 974/13, 389/18 |

\* Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości

\*\* Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Instalacje objęte pozwoleniem zintegrowanym są zlokalizowane na terenie jednego zakładu w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 9, o łącznej powierzchni 18,6 ha.

Instalacja do produkcji koksu, zlokalizowana w Koksowni Jadwiga (zwana dalej Koksownią) bazuje na klasycznej technologii chemicznego przetwarzania węgla koksowego, polegającej na jego wysokotemperaturowym odgazowaniu, w baterii koksowniczej systemu ubijanego, typu Ja-65.

Instalacja składa się z zespołu urządzeń produkcyjnych, powiązanych w jeden ciąg technologiczny do produkcji koksu i odzysku produktów koksowania.

Koksownia wytwarza następujące produkty:

* koks specjalny niskofosforowy,
* koks przemysłowo-opałowy,
* smołę surową koksowniczą,
* benzol surowy koksowniczy,
* gaz koksowniczy,
* siarczan amonu”.

**II. W części I decyzji** **„Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne”, punkt 2 „Rodzaj i parametry instalacji”, podpunkt 2.4. „Węglopochodne”, otrzymuje brzmienie:**

„**2.4. Węglopochodne**.

2.4.1. Instalacja kondensacji

Instalacja kondensacji składa się z dwóch podstawowych części:

1. Instalacji odwadniania smoły – jej zadaniem jest odbiór kondensatów wodno-smołowych, ich rozdział i przetłaczanie: odwodnionej smoły do zbiorników magazynowych, wody amoniakalnej na piecownię, a nadmiar tej wody na zbiorniki wody amoniakalnej i do biochemicznego oczyszczania,
2. Instalacji wstępnego chłodzenia i przetłaczania gazu – jej zadaniem jest odbiór gazu surowego z piecowni i schłodzenie na chłodnicach wstępnych,   
   a następnie przetłoczenie go przez aparaty amoniakalni, chłodnice końcowe, płuczki benzolowe, zbiornik wyrównawczy gazu i po oczyszczeniu do odbiorców.

W skład instalacji wchodzi również pochodnia gazu, o wysokości 25 m.

Podstawowe elementy instalacji, w rozbiciu na procesy:

1. proces odwadniania smoły:
   * odstojnik zmechanizowany kondensatu wodno-smołowego, typu „Korab”,
   * rozdzielacze smoły,
   * pompy i orurowanie,
   * zbiorniki, w tym zbiorniki magazynowe smoły V-300 i V-400.
2. proces chłodzenia wstępnego gazu i przetłaczania gazu:
   * chłodnice wstępne gazu - 4 szt.
   * ssawy gazu - 3 szt.
   * skrzynia rozdziału kondensatów wodno-smołowych,
   * zamknięcia hydrauliczne ssaw gazowych - 6 szt.
   * podgrzewacze gazu,
   * sytniki siarczanu amonu,
   * łapacze kropel,
   * chłodnice końcowe,
   * płuczki benzolowe,
   * zbiornik gazu,
   * odcieki - zamknięcia hydrauliczne gazociągów,
   * pochodnia gazu.

Kluczowe parametry techniczne instalacji:

1. wydajność:
   * smoła surowa - 17120 Mg/rok,
   * woda amoniakalna w cyrkulacji (zamknięty obieg odbieralnikowy) –   
     2,2 mln m3/rok,
   * gaz koksowniczy - 122,503 mln Nm3/rok.
2. praca ciągła – 365 dni w roku.
3. emisje do powietrza:
   * niezorganizowana emisja gazowa w trakcie normalnej eksploatacji instalacji i magazynu smoły oraz ze spalania gazu koksowniczego   
     w pochodni w wyniku planowanych remontów lub braku odbioru gazu przez odbiorcę zewnętrznego.

2.4.2. Instalacja amoniakalni.

W amoniakalni zachodzą następujące procesy:

1. wiązanie amoniaku, zawartego w gazie surowym, kwasem siarkowym, metodą półpośrednią w sytniku,
2. produkcja siarczanu amonu.

Podstawowe elementy instalacji, w rozbiciu na procesy:

1. wiązanie amoniaku:
   * podgrzewacz gazu - 2 szt.
   * sytnik siarczanu amonu - 2 szt.
   * łapacz kropel - 2 szt.
   * pompy i orurowanie,
   * zbiorniki magazynowe kwasu 2 × V-100 i V-50,
   * zbiornik naporowy kwasu siarkowego V-10,
   * zbiornik ługu macierzystego V-40,
   * instalacja pary technologicznej, wody przemysłowej i sprężonego powietrza,
   * gazociągi i przewód opar od kolumny NH3.
   * instalacja hermetyzująca,
   * odcieki - zamknięcia hydrauliczne gazociągów,
2. wirowanie siarczanu amonu:
   * wirówka WAP-1001k - 2 szt.
   * taśmociągi odstawcze siarczanu amonu,
   * samoładowarka,
   * taśmociągi załadunkowe,
   * instalacja hermetyzująca,
   * magazyn siarczanu amonu,
   * instalacja pary technologicznej, wody przemysłowej i sprężonego powietrza.

Kluczowe parametry techniczne instalacji:

1. wydajność:
   * siarczan amonu - 4 535 Mg/rok,
   * gaz koksowniczy - 122,503 mln Nm3/rok.
2. praca ciągła - 365 dni w roku.
3. emisje do powietrza:
   * niezorganizowana emisja gazowa.

2.4.3. Benzolownia

Zachodzące procesy technologiczne to:

1. absorpcja benzolu z gazu koksowniczego olejem płuczkowym,
2. desorpcja benzolu z oleju płuczkowego.

Podstawowe elementy instalacji, w rozbiciu na procesy:

1. Absorpcja:
   * pięciopółkowe płuczki benzolu – 2 sztuki,
   * pompy cyrkulacyjne oleju – świeżego, półnasyconego, nasyconego,
   * instalacja AKP.
2. Desorpcja – destylacja:
   * podgrzewacz parowy oleju — 1 sztuka,
   * kolumna odpędowa benzolu — 1 sztuka,
   * deflegmator— 1 sztuka,
   * wymienniki ciepła — 3 sekcje po 4 sztuki,
   * regenerator oleju płuczkowego — 1 sztuka,
   * chłodnice ociekowe oleju płuczkowego — 4 sekcje,
   * pompy i orurowanie,
   * zbiornik oleju gorącego,
   * zbiornik oleju odpędzonego,
   * chłodnice benzolu — 2 sztuki,
   * zbiornik pośredni benzolu V — 20 m3,
   * magazyn benzolu — 2 x V - 75 m3,
   * instalacja hermetyzująca,
   * instalacja hermetyzująca, automatyczna, napełniania cystern benzolem,
   * instalacja p.poż. (zawory bezpieczeństwa i bezpieczniki przeciwogniowe),
   * instalacja AKP,
   * pompownia wody przemysłowej wraz z chłodnią wentylatorową dwucelkową oraz chłodnią kominową,
   * odstojnik naftalenu i chłodnice ociekowe zamkniętego układu chłodzenia końcowego gazu.

Kluczowe parametry techniczne instalacji :

1. Wydajność:
   * odbenzolowanie gazu koksowniczego – 122,503 mln Nm3/rok,
   * produkcja benzolu – 4198 Mg/rok,
2. Zużycie gazu w piecu rurowym – 4,312 mln Nm3/rok.
3. Praca ciągła – 365 dni w roku.
4. Emisje do powietrza:
   * zorganizowana emisja pyłowo-gazowa ze spalania gazu koksowniczego w piecu rurowym,
   * niezorganizowana emisja gazowa z urządzeń instalacji.

2.4.4. Oczyszczanie wód koksowniczych i ścieków.

Instalacja oczyszczania wód koksowniczych i ścieków składa się z dwóch podstawowych części:

1. układ wstępnego oczyszczania ścieków koksowniczych,
2. biochemicznej oczyszczalni ścieków.

Podstawowe elementy instalacji, w rozbiciu na ww. operacje technologiczne:

1. układ wstępnego oczyszczania ścieków koksowniczych:
   * zbiornik wody koksowniczej zafenolowanej;
   * cztery filtry żwirowe;
   * zbiornik wody odsmolonej;
   * pompownia i orurowanie;
   * instalacja hermetyzująca;
   * instalacja AKP;
   * kolumna odpędowa NH3;
   * instalacja rozkładu NH3 ;
   * zbiorniki ługu sodowego;
   * wymienniki ciepła;
2. biochemiczna oczyszczalnia ścieków:
   * zbiornik pośredni koksowniczych ścieków ochłodzonych;
   * reaktor chemiczny;
   * zbiornik kompensacyjno-uśredniający ścieków koksowniczych, bytowych i wód opadowych;
   * bioreaktor I;
   * bioreaktor II;
   * zagęszczacz osadu;
   * zbiornik retencyjny ścieków oczyszczonych;
   * przewody doprowadzające z kanalizacji i instalacji;
   * pompownie z dozatorami chemikaliów;
   * instalacja rozprowadzająca tlen;
   * zbiornik ciekłego tlenu;
   * pompy i orurowanie;
   * instalacja AKP ze sterownią komputerową.

Ścieki oczyszczone z osadnika końcowego kierowane będą do osadnika koksiku węzła mokrego ochładzania koksu.

Kluczowe parametry techniczne instalacji:

1. Wydajność:
   * oczyszczanie wody (ścieków zbiorczych) – 186 100 m3/rok;
   * pompowanie wody (ścieków oczyszczonych do gaszenia koksu) – 186 100 m3/rok.
2. Zużycie surowców:
   * ług sodowy do rozkładu amoniaku związanego – 450 Mg/rok
   * ciekły tlen – 210 Mg/rok;
   * kwas fosforowy – 6 Mg/rok;
   * siarczan żelazawy i żelazowy (roztwór PIX) – 6 Mg/rok;
3. Praca ciągła – 365 dni w roku.
4. Emisja do powietrza:
   * niezorganizowana emisja gazowa.”

**III. W części I decyzji** **„Rodzaj instalacji i warunki eksploatacyjne”,   
punkt 4 „Źródła hałasu”, otrzymuje brzmienie:**

„**4. Źródła hałasu.**

**4.1. Charakterystyka źródeł hałasu.**

Do podstawowych źródeł hałasu, kształtujących klimat akustyczny otoczenia Koksowni, należą źródła związane z pracą następujących oddziałów:

* Oddział Węglowni – młyn węglowy, transportery taśmowe, podciągarki wagonowe, transport samochodowy, transport kolejowy,
* Oddział Piecowni – maszyny obsługujące baterię koksowniczą, instalacja odkurzania stropu baterii i kanałów obsługowych baterii koksowniczej, wieża gaszenia koksu, pompownia wody gaśniczej,
* Oddział Sortowni – zrzutnia koksu, łamacze i przesiewacze koksu, transportery taśmowe, paczkarki koksu, transport samochodowy, transport kolejowy,
* Oddział Węglopochodnych – ssawa gazu, kompresor, pompownie instalacji kondensacji, amoniakalni, benzolowni, biologicznej oczyszczalni ścieków, wirówka siarczanu amonu, chłodniki wstępne i końcowe, transport samochodowy, transport kolejowy.

Część urządzeń technologicznych Koksowni jest czynna nieprzerwanie w okresie doby. Są to urządzenia, takie jak: ssawa gazu, kompresor, pompy, które znajdują się w budynkach Koksowni oraz wolnostojące pompy, chłodnia wentylatorowa dwucelkowa, chłodnia kominowa i chłodniki ociekowe. Inne pracują okresowo, przy czym ich czas pracy kształtuje się różnie, dla poszczególnych dni w okresie roku.

Zarówno w porze dnia, jak i nocy, głównymi źródłami emisji hałasu do środowiska są maszyny obsługujące baterię koksowniczą oraz obiekty Węglowni i Oddziału Węglopochodnych: hala ssaw, kompresorownia, pompownia BOŚ. W porze dnia, znaczącym źródłem emisji hałasu będą transport samochodowy i kolejowy na terenie Koksowni oraz praca maszyn roboczych i urządzeń na placach magazynowych koksu i węgla.

Wykaz parametrów akustycznych oraz czasów pracy głównych źródeł hałasu   
w okresie doby zawierają poniższe tabele.

**4.2. Parametry akustyczne i czasy pracy źródeł bezpośredniej emisji hałasu   
do środowiska.**

| **Kod**  **źródła** | **Nazwa źródła** | **Poziom dźwięku [dB(A)]** | **Czas pracy źródła hałasu [min]** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I zmiana** | **II zmiana** | **III zmiana** |
| 1 | Napęd taśmy zwałowej | 84,5 | 240 | 240 | 240 |
| 2 | Zbiornik wyładowczy | 92,6 | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Napęd podciągarki linowej | 95,5 | 20 | 20 | 20 |
| 4 | Ładowarka typu Fadroma | 105,0 | 60 | 0 | 0 |
| 5 | Napęd podciągarki linowej | 95,5 | 20 | 20 | 20 |
| 6 | Wagon samowyładowczy | 88,0 | 210 | 210 | 420 |
| 7 | Wieża gaszenia koksu | 71,2 | 40 | 40 | 40 |
| 8 | Wyrzutnia instalacji odkurzania | 80,0 | 180 | 180 | 180 |
| 9 | Napęd taśmy nr 8a | 85,8 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | Napęd taśmy - silnik | 85,8 | 90 | 0 | 0 |
| 11 | Napęd taśmy - silnik | 85,8 | 90 | 0 | 0 |
| 12 | Wibrator polowy koksu - silnik | 85,8 | 90 | 0 | 0 |
| 13 | Ładowarka typu Fadroma | 105,0 | 480 | 120 | 0 |
| 14 | Pompa smoły przy odstojniku zmechanizowanym typu „Korab” | 92,7 | 60 | 0 | 60 |
| 15 | Pompa kondensatu wodno-smołowego zmechanizowanym typu „Korab” | 95,7 | 20 | 20 | 20 |
| 16 | Chłodnica ociekowa 1 | 71,7 | 480 | 480 | 480 |
| 17 | Chłodnica ociekowa 2 | 71,7 | 480 | 480 | 480 |
| 18 | Chłodnia kominowa | 75,8 | 480 | 480 | 480 |
| 19 | Chłodnia wentylatorowa dwucelkowa cz. 1 | 103,3 | 480 | 480 | 480 |
| 20 | Chłodnia wentylatorowa dwucelkowa cz. 2 | 104,4 | 480 | 480 | 480 |
| 21 | Pompa wody amoniakalnej | 86,9 | 480 | 480 | 480 |
| 22 | Pompa cyrkulacyjna siarczanu amonu | 77,2 | 480 | 480 | 480 |
| 23 | Pompa kolumn rozkładu amoniaku | 75,8 | 480 | 480 | 480 |
| 24 | Pompa oleju płuczkowego nasyconego | 73,5 | 480 | 480 | 480 |
| 25 | Pompa oleju płuczkowego półnasyconego | 82,8 | 480 | 480 | 480 |
| 26 | Pompy oleju płuczkowego gorącego | 73,2 | 480 | 480 | 480 |
| 27 | Zbiornik gazu | 68,2 | 480 | 480 | 480 |

Znaczącym źródłem hałasu, przede wszystkim w porze dziennej, będzie transport kolejowy oraz kołowy na terenie Koksowni.

Ruch kolejowy: dostawy surowców, odbiór produktów oraz transport wewnętrzny odbywa się w okresie całej doby, głównie w dni robocze. Średnie nasilenie ruchu   
to po 15 wagonów, łącznie węglarek i cystern, w okresie I, II i III zmiany roboczej.

Ruch samochodów ciężarowych: dostawy surowców i odbiór produktów ma miejsce w dni robocze, w porze dziennej, ze zmiennym nasileniem. Średnio - po 5 samochodów ciężarowych w okresie I i II zmiany roboczej.

Hałas transportu samochodowego oraz transportu kolejowego waha się w granicach 80 – 105 dB(A) w odległości 1m od źródła.

**4.3. Parametry akustyczne i czasy pracy kubaturowych źródeł hałasu**

| **Kod źródła** | **Nazwa źródła** | **Poziom dźwięku**  **wewnątrz pomieszczenia**  **w odległości 1 m od ścian [dB(A)]** | | | | | **Czas pracy źródła** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **dach** | **fasada**  **E** | **fasada N** | **fasada**  **S** | **fasada W** | **I zmiana** | **II zmiana** | **III zmiana** |
| B1 | Stacja przesypów | 83,6 | 88,2 | 87,1 | 82,2 | 81,0 | 210 | 210 | 420 |
| B2 | Budynek węglowni poziom „0 m” | 0,0 | 85,6 | 80,3 | 82,5 | 75,7 | 210 | 210 | 420 |
| Budynek węglowni poziom „+12 m” | 0,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 120 | 120 | 420 |
| Budynek węglowni poziom „+17 m” | 83,2 | 80,5 | 75,3 | 81,4 | 76,3 | 210 | 210 | 420 |
| B3 | Wieża węglowa | 76,0 | 77,5 | 78,1 | 81,2 | 76,8 | 120 | 120 | 420 |
| B4 | Pompownia wody gaśniczej | 81,4 | 82,3 | 82,5 | 82,7 | 82,7 | 180 | 180 | 180 |
| B5 | Bateria koksownicza, pomieszczenie agregatu ssącego instalacji odkurzania | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 180 | 180 | 180 |
| B6 | Zrzutnia koksu | 80,0 | 80,0 | 79,6 | 79,7 | 79,9 | 360 | 360 | 360 |
| B7 | Sortownia koksu poziom „+6m” | 79,0 | 84,3 | 79,0 | 84,1 | 88,6 | 360 | 360 | 360 |
| Sortownia koksu poziom „+12” | 80,0 | 83,6 | 85,9 | 83,4 | 82,7 | 360 | 360 | 360 |
| Sortownia koksu poziom „+15” | 0,0 | 95,0 | 98,1 | 94,4 | 93,0 | 360 | 360 | 360 |
| Sortownia koksu poziom „+19” | 78,0 | 80,6 | 81,9 | 81,4 | 80,7 | 360 | 360 | 360 |
| B8 | Sortownia koksu paczkowalnia | 0,0 | 85,4 | 85,6 | 85,4 | 85,2 | 450 | 450 | 0 |
| B9 | Sortownia koksu załadunek koksu do wagonów | 0,0 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | 360 | 360 | 360 |
| B10 | Pompownia przy odstojniku zmechanizowanym typu „Korab” | 84,1 | 84,4 | 83,7 | 84,0 | 83,6 | 480 | 480 | 480 |
| B11 | Hala ssaw | 83,2 | 0,0 | 86,2 | 86,8 | 73,8 | 480 | 480 | 480 |
| B12 | Hala ssaw - kompresorownia | 86,1 | 92,6 | 93,1 | 0,0 | 95,1 | 480 | 480 | 480 |
| B13 | Przepompownia wody przemysłowej | 84,4 | 82,0 | 86,1 | 81,9 | 86,0 | 480 | 480 | 480 |
| B14 | Amoniakalnia – stacja wirówek | 79,0 | 81,7 | 81,5 | 0,0 | 81,0 | 120 | 120 | 120 |
| B15 | Amoniakalnia – magazyn siarczanu amonu | 62,0 | 68,3 | 0,0 | 61,1 | 64,4 | 120 | 120 | 120 |
| B16 | Benzolownia – Pompownia oleju płuczkowego | 79,2 | 0,0 | 79,5 | 0,0 | 81,8 | 480 | 480 | 480 |
| B17 | Pompownia wody surowej i ługu sodowego | 66,6 | 72,3 | 0,0 | 0,0 | 72,5 | 480 | 480 | 480 |
| B18 | Budynek wielofunkcyjny oczyszczalni ścieków – pompownia recyrkulatu | 69,9 | 69,9 | 0,0 | 70,8 | 70,9 | 480 | 480 | 480 |
| B19 | Pompownia przy starej biologicznej oczyszczalni ścieków | 94,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 | 0 | 0 |
| B20 | Pompownia wody przemysłowej na rzece Bytomce | 86,4 | 86,4 | 86,3 | 86,4 | 86,3 | 120 | 120 | 0 |

”

**IV. Pozostałe zapisy decyzji pozostają bez zmian.**

**Uzasadnienie**

**I. Uzasadnienie faktyczne**

Decyzją z 28 marca 2024 r. nr 1231/OE/2024, Marszałek Województwa Śląskiego udzielił, w formie tekstu jednolitego, pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji koksu, zlokalizowanej w Koksowni Jadwiga w Zabrzu, przy ul. Zamkowej 9, eksploatowanej przez JSW KOKS S.A. z siedzibą w Zabrzu, przy ul. Pawliczka 1. Decyzja ta została następnie zmieniona decyzją tego samego organu z 8 sierpnia 2024 r. nr 2805/OE/2024.

Podaniem z 2 października 2024 r. JSW KOKS S.A. (zwana dalej Stroną), wniosła   
o zmianę warunków ww. pozwolenia zintegrowanego. Na uzasadnienie podała, że konieczność aktualizacji zapisów decyzji wynika ze zmian w zakresie źródeł hałasu, spowodowanych przeprowadzonymi w ostatnich latach inwestycjami, modernizacjami i remontami na terenie Koksowni Jadwiga. Strona zażądała również usunięcia nieścisłości zapisów decyzji, w obrębie numeru NIP prowadzącego instalację.

Strona w załączeniu do wniosku przedłożyła wymagane informacje i materiały, w tym zaświadczenia o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania spółki zgodnie z KRS, w myśl art. 184 ust. 4 pkt. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54; dalej: ustawa POŚ).

Instalacja będąca przedmiotem wniosku kwalifikuje się do rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, zgodnie z punktem 1 podpunkt 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r.   
w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz.U.   
z 2014 r., poz.1169), a także do § 2 ust.1 pkt 16 rozporządzenia Rady Ministrów z 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać   
na środowisko (Dz. U. z 2019 poz. 1839 z późn. zm.).

Po dokonaniu wstępnej analizy podania organ stwierdził, że:

1. jest właściwy do jego rozpoznania, zgodnie z art. 378 ust. 2a ustawy POŚ;
2. wniosek spełnia wymogi formalne, określone w art. 208 ustawy POŚ;
3. wnioskowana zmiana nie stanowi istotnej zmiany instalacji, rozumianej jako zmiana sposobu funkcjonowania instalacji lub jej rozbudowa, która może powodować znaczące zwiększenie negatywnego oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy POŚ.

Mając powyższe na względzie, organ przystąpił do rozpatrzenia wniosku.

**II. Przebieg postępowania administracyjnego**

Zgodnie z zapisem art. 21 ust. 2 pkt 23 lit. k tiret pierwsze 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 (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1112), dane dotyczące wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Zgodnie z obowiązkiem, wynikającym z art. 209 ustawy POŚ, zapis wniosku    
o zmianę pozwolenia zintegrowanego w wersji elektronicznej, został przesłany ministrowi właściwemu do spraw klimatu.

W toku postępowania organ ustalił, że pozwolenie zintegrowane, którego zmiana jest przedmiotem wniosku Strony, obejmuje warunki poboru wód ze środowiska, tj. z rzeki Bytomki. Wobec tego, na zasadzie art. 185 ust. 1a ustawy POŚ w zw. z art. 212   
ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087   
z późn. zm.), stroną niniejszego postępowania jest również Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej   
w Gliwicach.

Pismem z 29 października 2024 r. organ, zgodnie z art. 10 § 1 KPA, zawiadomił Strony postępowania, że przed wydaniem decyzji mają prawo do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie siedmiu dni, licząc od dnia jego doręczenia. Strony nie wniosły uwag.

**III. Uzasadnienie prawne**

Zgodnie z art. 180 ustawy POŚ, eksploatacja instalacji powodująca wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów jest dozwolona po uzyskaniu pozwolenia, jeżeli jest ono wymagane.

Powyższy przepis ustanawia generalną zasadę, zgodnie z którą prowadzenie pewnego rodzaju działalności, powodującej określone skutki dla środowiska, wymaga uzyskania zgody organu administracji. Jak wskazuje NSA, „*Obowiązek uzyskania pozwolenia jest konsekwencją przede wszystkim tego, że środowisko jest istotnym elementem procesów gospodarczych, w kontekście użytkowania jego zasobów oraz powodowania emisji, która może przekształcić się w zanieczyszczenie*” (wyrok NSA z dnia 10 marca 2020 r., sygn. akt II OSK 1224/18). Działalność, o której stanowi ww. przepis to eksploatacja instalacji, natomiast skutki – to emisja do środowiska substancji, które je zanieczyszczają. Nie każda jednak tego rodzaju działalność wymaga uzyskania pozwolenia. Zgoda organu jest bowiem konieczna wyłącznie wtedy, gdy ustawodawca, w sposób wyraźny, nałoży obowiązek jej otrzymania.

Pozwolenia, o których stanowi art. 180 ustawy POŚ są nazywane w doktrynie pozwoleniami emisyjnymi. Katalog tych pozwoleń został określony w art. 181 ust. 1 ustawy POŚ. Jednym z nich jest pozwolenie zintegrowane (art. 181 ust. 1 pkt 1 ustawy POŚ).

Ideą pozwolenia zintegrowanego jest kompleksowe zarządzanie emisjami do środowiska. Ujmuje ono bowiem swoją treścią całość oddziaływań na środowisko   
i zastępuje wszelkie pozwolenia sektorowe i ewentualne inne decyzje o charakterze reglamentacyjnym, związane z ochroną środowiska, a wymagane w związku z eksploatacją określonych instalacji (tak: *Prawo Ochrony Środowiska. Komentarz, pod red. nauk. M. Górskiego*, wyd. C.H. Beck, Legalis).

W myśl art. 201 ust. 1 ustawy POŚ, pozwolenia zintegrowanego wymaga prowadzenie instalacji, której funkcjonowanie, ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej działalności, może powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,   
z wyłączeniem instalacji lub ich części stosowanych wyłącznie do badania, rozwoju lub testowania nowych produktów lub procesów technologicznych. Zgodnie natomiast z art. 201 ust. 2 ustawy POŚ, minister właściwy do spraw klimatu określi,   
w drodze rozporządzenia, rodzaje instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Jak wynika z powołanych przepisów, uzyskanie pozwolenia zintegrowanego jest konieczne wyłącznie w przypadku prowadzenia ściśle określonych instalacji, tj. tylko takich, które zostały enumeratywnie wskazane w ww. rozporządzeniu wykonawczym. Aktualnie katalog takich instalacji określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169). Innymi słowy, jeżeli dany podmiot zamierza eksploatować instalację, która wpisuje się w katalog, określony w rozporządzeniu, ma obowiązek uzyskać pozwolenie zintegrowane (por. wyrok WSA w Olsztynie z dnia 26 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 443/19). Co ważne, pozwolenie zintegrowane, mimo że – w istocie rzeczy – zastępuje tzw. pozwolenia sektorowe (por. art. 182 i art. 211 ust. 1 ustawy POŚ), to nie może być przez nie zastępowane (analogicznie: wyrok WSA w Lublinie z dnia 13 września 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 205/10).

Pozwolenie zintegrowane wydaje, w drodze decyzji, na wniosek prowadzącego instalację, organ ochrony środowiska (art. 183 ust. 1 w zw. z art. 184 ust. 1 ustawy POŚ).

System organów ochrony środowiska został określony w art. 376 i nast. ustawy POŚ. Jak wynika z art. 376 pkt 2b ustawy POŚ, jednym z organów ochrony środowiska jest marszałek województwa. Jego kompetencje określa art. 378 ust. 2a ustawy POŚ. Zgodnie z tym przepisem, marszałek województwa jest właściwy w sprawach:

1. przedsięwzięć i zdarzeń na terenach zakładów, gdzie jest eksploatowana instalacja, która jest kwalifikowana jako przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 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;
2. przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko   
   w rozumieniu 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, realizowanego na terenach innych niż wymienione w pkt 1;
3. pozwolenia na wytwarzanie odpadów i pozwolenia zintegrowanego dla instalacji komunalnych, o których mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;
4. o których mowa w art. 237 i art. 362 ust. 1 ̶ 3, w zakresie dróg innych niż autostrady i drogi ekspresowe, usytuowanych w miastach na prawach powiatu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że marszałek województwa jest właściwy do udzielania tylko niektórych pozwoleń zintegrowanych. Instalacja będąca przedmiotem takiego pozwolenia musi stanowić bowiem albo przedsięwzięcie mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko albo być instalacją komunalną, o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1 ustawy o odpadach.

Katalog przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Definicja legalna instalacji komunalnej znajduje się z kolei w art. 35   
ust. 6 ustawy o odpadach. Zgodnie z tym przepisem, instalacją komunalną jest instalacja do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, określona na liście,   
o której mowa w art. 38b ust. 1 pkt 1, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy POŚ, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, zapewniająca:

* mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielanie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
* składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Treść pozwolenia zintegrowanego wyznacza zasadniczo art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, wskazując, że pozwolenie zintegrowane spełnia wymagania określone dla pozwoleń, o których mowa w art. 181 ust. 1 pkt 2 i 4 (tj. pozwolenia na wprowadzanie gazów   
lub pyłów do powietrza oraz pozwolenia na wytwarzanie odpadów), pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód oraz pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi. Dodatkowe elementy pozwolenia zintegrowanego zostały określone w art. 211 ust. 3-9 ustawy POŚ, a także w art. 202 ust. 1-6 ustawy POŚ.

Pozwolenia zintegrowane wydawane są, co do zasady, na czas nieoznaczony   
(art. 188 ust. 1 ustawy POŚ). Trzeba jednak zauważyć, że dotyczą one instalacji, które są cały czas eksploatowane oraz zmieniają się w czasie. Stąd też ustawodawca przewidział możliwość zmiany pozwoleń zintegrowanych, odstępując tym samym od ogólnej zasady trwałości decyzji administracyjnych, określonej   
w art. 16 KPA. Podstawą dokonania zmiany pozwolenia zintegrowanego są zasadniczo przepisy art. 192 ustawy POŚ w zw. z art. 163 KPA (analogicznie: wyrok NSA z dnia 19 września 2019 r., sygn. akt: II OSK 821/18). Pierwszy z tych przepisów stanowi, że przepisy o wydawaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio   
w przypadku zmiany jego warunków. Zgodnie natomiast z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone   
w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne.

Oprócz tego należy zwrócić uwagę na art. 214 ust. 4 i ust. 5 ustawy POŚ, zgodnie   
z którymi:

* wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego zawiera dane, o których mowa w art. 184 i art. 208, mające związek z planowanymi zmianami;
* decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Przepisy te, korespondując z powołanymi wyżej art. 192 ustawy POŚ oraz art. 163 KPA, precyzyjnie określają, zarówno zakres wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego, jak i treść decyzji o zmianie takiego pozwolenia.

Biorąc zatem pod uwagę:

* rodzaj instalacji, będącej przedmiotem wniosku;
* zakres przedmiotowy wniosku;

organ stwierdza, że przedmiotowy wniosek należy rozpoznać w oparciu o wyżej wskazane przepisy.

1. **Uzasadnienie szczegółowe:**

W wyniku analizy merytorycznej treści podania oraz zgromadzonego w sprawie całokształtu materiału dowodowego, pod kątem zgodności z przepisami prawa materialnego w zakresie ochrony środowiska, organ przychylił się do wniosku Strony i niniejszą decyzją uwzględnił w całości jej żądanie, dokonując zmian   
w części I pozwolenia zintegrowanego.

Jak wynika z treści art. 188 ust. 2b pkt 1 w zw. z art. 211 ust. 1 ustawy POŚ, elementem pozwolenia zintegrowanego jest numer identyfikacji podatkowej (NIP) prowadzącego instalację.

W niniejszej sprawie organ ustalił, że w treści decyzji udzielającej JSW KOKS S.A. pozwolenia zintegrowanego znajdują się niespójności w tym zakresie – chociaż   
4w komparycji decyzji oraz w jej uzasadnieniu NIP spółki jest prawidłowy, to w części   
I pkt 1 decyzji jest on niepoprawny. Mając powyższe na względzie, należało przychylić się do wniosku Strony i skorygować zapisy pozwolenia w rzeczonym zakresie.

Art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ stanowi, że pozwolenie określa rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom.

Analiza wniosku Strony wykazała, w wyniku poczynionych przez nią inwestycji, zmianie uległ park maszynowy, w obrębie funkcjonującej benzolowni. Mając na względzie, że są to parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom, organ, na zasadzie art. 188 ust. 2 pkt 1 ustawy POŚ, w zw. z art. 192 ustawy POŚ, dokonał zmiany w obrębie cz. I pkt 2 ppkt 2.4 pozwolenia zintegrowanego.

Analiza podania Strony wykazała również, że ww. zmiany w obrębie parku maszynowego, wymagały zweryfikowania zapisów decyzji w zakresie, o którym mowa w art. 188 ust. 2 pkt 5 ustawy POŚ, który to przepis stanowi, że pozwolenie określa źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii. W wyniku zbadania wniosku Strony, organ doszedł do przekonania,   
że należy dokonać zmian zapisów decyzji wyłącznie w zakresie dotyczącym źródeł hałasu.

Przedstawiona analiza akustyczna wykazała, że wprowadzone modyfikacje instalacji, w tym doposażenie budynku oczyszczalni ścieków w dodatkowe pompy, oddanie   
do użytkowania nowej chłodni wentylatorowej dwucelkowej przy BOŚ, uruchomienie nowego odstojnika zmechanizowanego z pompownią oraz zmiany w układzie taśmociągów na placu magazynowym węgla, nie spowodują pogorszenia klimatu akustycznego w otoczeniu zakładu. Wykonane obliczenia i pomiary wykazały,   
że poziomy hałasu na terenach chronionych akustycznie pozostają w granicach dopuszczalnych norm, zarówno w porze dziennej jak i nocnej. Zastosowana metodyka badań oraz modelowanie akustyczne z uwzględnieniem zasady przezorności potwierdzają, że wprowadzone zmiany technologiczne i organizacyjne są bezpieczne z punktu widzenia ochrony środowiska przed hałasem.

Mając powyższe na względzie, organ postanowił przychylić się do wniosku Strony   
i zmienił zapisy w cz. I pkt 4 pozwolenia zintegrowanego.

**Po przeprowadzonym postępowaniu administracyjnym organ zważył,   
co następuje.**

W stanie faktycznym sprawy, biorąc pod uwagę przepisy prawa materialnego, zaistniała konieczność zmiany pozwolenia zintegrowanego. Strona przedłożyła podanie w tym zakresie, które spełnia wymogi formalne. Po zbadaniu podania organ stwierdził, że instalacja, będąca przedmiotem wniosku spełnia wymagania przepisów, dotyczących ochrony środowiska, a w szczególności spełnia wymagania ochrony środowiska wynikające z najlepszych dostępnych technik.

Mając na względzie powyższe, orzeczono jak w sentencji.

**Pouczenie**

Zgodnie z art. 127 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Śląskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z 127a KPA, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią   
ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

/-/z up. Marszałka Województwa

Grzegorz Januszek

p.o. Zastępcy Dyrektora

Departament Ochrony Środowiska,

Ekologii i Opłat Środowiskowych

**Otrzymują:**

1. JSW KOKS S.A., ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze
2. PGW Wody Polskie, RZGW w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice

**Do wiadomości w wersji drukowanej:**

1. KZ – rejestr decyzji i postanowień
2. OE.PZ. - aa. – poz. rejestru **125**

**Do wiadomości elektronicznie:**

1. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (ePuap)
2. Urząd Miejski w Zabrzu (ePuap)
3. Ministerstwo Klimatu i Środowiska – e-mail ([pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl](mailto:pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl))
4. KZ – rejestr decyzji i postanowień (SOD)
5. OE-SP – baza danych (SOD)
6. OE-WS-GO (SOD)
7. OE-WS-PH (SOD)