# [N \_ \_ \_ \_ - unikalny numer respondenta]

# Wstęp

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Ta ankieta jest częścią badania poświęconego praktykom rolnym i dopłatom za wprowadzenie w nich określonych zmian. Badanie realizowane jest przez Uniwersytet Warszawski, we współpracy z Biebrzańskim Parkiem Narodowym oraz innymi ośrodkami badawczymi i uniwersytetami w Europie, oraz finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane w celach naukowych oraz zaprezentowane lokalnym i europejskim władzom. Mogą zostać wykorzystane w planowaniu zmian polityki rolnej w Polsce. Pana(i) odpowiedzi mogą więc wpłynąć na kształt przyszłych programów rolno-środowiskowych!

Ankieta dotyczy produkcji w Pana(i) gospodarstwie, jest więc ważne aby wypełniała ją osoba odpowiedzialna za decyzje o tej produkcji. Ankieta jest anonimowa – Pana(i) odpowiedzi nie zostaną w żaden sposób powiązane z Pana(i) imieniem i nazwiskiem czy adresem. W ankiecie nie ma dobrych i złych odpowiedzi – wszystkie odpowiedzi mają dla nas wartość, ponieważ pozwalają nam poznać preferencje i opinie rolników tego regionu. Dziękujemy za czas poświęcony na jej wypełnienie. Pod koniec ankiety będzie Pan(i) miał(a) możliwość skomentowania jej i podzielenia się dodatkowymi uwagami.

# A. Pytania dotyczące gospodarstwa

Na początku chcielibyśmy zadać kilka pytań dotyczących Pana(i) i Pana(i) gospodarstwa. Kiedy mówimy o Pana(i) gospodarstwie mamy na myśli jego całość. Jeśli dzierżawi Pan(i) ziemię, proszę uwzględnić ją w odpowiedziach tylko, jeśli podejmuje Pan(i) decyzje o jej wykorzystaniu oraz decyzje dotyczące inwestycji.

**A1. Jestem właścicielem lub współwłaścicielem gospodarstwa:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Tak | 0 Nie |

(jeśli A1 = 1 –> pyt. A2)

(jeśli A1 = 2 – pyt. A1a)

**A1a. Jestem:**

1. Dzierżawcą
2. Małżonkiem/małżonką właściciela
3. Innym członkiem rodziny właściciela
4. Zatrudnionym kierownikiem gospodarstwa
5. Inne

(jeśli A1a = 1 –> pyt. A2)

(jeśli A1a = 2/5 -> pyt. A1b)

**A1b. Uczestniczę w podejmowaniu decyzji produkcyjnych w gospodarstwie:**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 Tak | 0 Nie |

(jeśli A1b = 0 –> pyt. A1c)

**A1c. Dziękujemy za Pana(i) zainteresowanie udziałem w badaniu. [koniec ankiety]**

**A2. Jaki jest rodzaj własności w zarządzanym przez Pana(ią) gospodarstwie?**

Jestem jedynym właścicielem

Własność rodzinna (Pan(i) i inni członkowie Pana(i) gospodarstwa domowego, np. żona, rodzice, inni członkowie rodziny mieszkający wspólnie i mający wspólny budżet)

Partnerstwo z innymi rolnikami/Spółka

Korporacja/Przedsiębiorstwo rolne

Spółdzielnia

W posiadaniu państwa

Inna

**A3. Główny rodzaj działalności rolniczej (zaznacz jeden rodzaj działalności):**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Tak | 0 Nie | (998 Nie wiem) |
| 1. uprawy polowe |  |  |  |
| 1. ogrodnictwo (w tym działy specjalne) |  |  |  |
| 1. produkcja sadownicza (w tym uprawy jagodowe) |  |  |  |
| 1. pozostałe (w tym produkcja mieszana) |  |  |  |
| 1. produkcja mleka |  |  |  |
| 1. chów i opas bydła |  |  |  |
| 1. chów trzody chlewnej |  |  |  |
| 1. chów drobiu |  |  |  |
| 1. inne rodzaje chowu zwierząt |  |  |  |
| 1. inny, jaki? …………………………. |  |  |  |

(jeśli A3a,b,c,d,j = 1 –> pyt. A3a)

(jeśli A3e, f, g, h, i = 1 –> pyt. A3b)

**A3a. Czy w Pana(i) gospodarstwie prowadzona jest też produkcja zwierzęca?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Tak | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

(jeśli A3a = 1 –> pytanie A3b)

(jeśli A3a = 0 –> pytanie A4)

**A3b. Jakie jest średnie pogłowie zwierząt, które posiada Pan(i) w swoim gospodarstwie?**

***[Instrukcja dla ankietera: Dopytać w przypadku zwierząt, które krótko przebywają w gospodarstwie. Np. w******przypadku tuczników ewentualnie brojlerów (kurczak na mięso) itp. jeżeli rolnik ma 50 sztuk przez pół roku a nic (np. zimą) to należy wpisać wartość średnią = 25.]***

1. \_\_\_\_\_ Owce i kozy
2. \_\_\_\_\_ Bydło do 1 roku (np. cielęta)
3. \_\_\_\_\_ Bydło od 1 do 2 lat (np. jałówki)
4. \_\_\_\_\_ Bydło powyżej 2 lat (np. krowy)
5. \_\_\_\_\_ Maciory
6. \_\_\_\_\_ Pozostała trzoda chlewna (np. warchlaki, tuczniki, prosięta)
7. \_\_\_\_\_ Konie
8. \_\_\_\_\_ Drób
9. \_\_\_\_\_ Inne (łączna masa w kg)

(jeśli A3b\_d>0 –> pyt. A3c)

**A3c. Jaka jest przeciętna wydajność mleka od krowy?**

\_\_\_\_\_ kg / rok

**A4. Jaka była całkowita powierzchnia użytków rolnych Pan(i) gospodarstwa (w roku 2017):**

\_\_\_\_\_ ha UR

**A5. Jaką powierzchnię gospodarstwa, którym Pan(i) zarządza, zajmują poniższe rodzaje gruntów?**

1. Grunty orne: \_\_\_\_\_ ha

w tym:

a1. Uprawy jednoroczne: \_\_\_\_\_ ha

a2. Użytki zielone (łąki i pastwiska) na gruntach ornych: \_\_\_\_\_ ha

a3. Działki ugorowane / odłogowane: \_\_\_\_\_ ha

1. Trwałe użytki zielone: \_\_\_\_\_ ha

w tym:

b1. Łąki i pastwiska bez utrudnień (klasa I-III): \_\_\_\_\_ ha

b2. Użytki okresowo zalewane / podmokłe: \_\_\_\_\_ ha

b3. Pozostałe użytki zielone na złych stanowiskach: \_\_\_\_\_ ha

1. Lasy: \_\_\_\_ ha
2. Sady i plantacje wieloletnie: \_\_\_\_ ha
3. Zbiorniki wodne: \_\_\_\_ ha
4. Nieużytki: \_\_\_\_\_ ha

**A6. Teraz chcielibyśmy zapytać o występowanie pięciu specyficznych rodzajów gruntów i siedlisk w Pana(i) gospodarstwie rolnym.**

**A6a. Najpierw zapytam o torfowiska.**

Torfowiska to jeden z typów mokradeł, czyli miejsc nadmiernie uwilgotnionych, podmokłych, które odznaczają się umiejętnością gromadzenia torfu. Z definicji torfowiska charakteryzują się występowaniem torfu, ale ich cechą jest również specyficzna roślinność – z reguły bardzo dobrze rozwinięta warstwa mchów, turzyc oraz innych roślin np. bobrka trójlistkowego, wełnianek, storczyków.

Czy w obszarze Pana(i) gospodarstwa znajdują się torfowiska?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: \_\_\_\_\_ ha | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

**A6b. A zmiennowilgotne łąki trzęślicowe?**

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe to wilgotne lub okresowo suche łąki półnaturalne z udziałem trzęślicy modrej – wieloletniej trawy kępowej, tworzącej zwarte i gęste kępy, oraz np. goryczki wąskolistnej, czy czarcikęsa. Ich specyficzną cechą jest występowanie zmiennych poziomów wody gruntowej w ciągu roku (woda gruntowa utrzymuje się wysoko wiosną i jesienią, a opada nisko lub bardzo nisko w pełni lata).

Czy w obszarze Pana(i) gospodarstwa znajdują się zmiennowilgotne łąki trzęślicowe?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: \_\_\_\_\_ ha | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

**A6c. A półnaturalne łąki wilgotne?**

Półnaturalne łąki wilgotne to żyzne i mokre łąki występujące na tarasach zalewowych rzek, podmokliskach, bądź na nieco odwodnionych torfowiskach (łąki pobagienne). Są dość powszechne, szczególnie w dolinach rzek.

Czy w obszarze Pana(i) gospodarstwa znajdują się półnaturalne łąki wilgotne?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: \_\_\_\_\_ ha | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

**A6d. A półnaturalne łąki świeże?**

Półnaturalne łąki świeże to łąki w sąsiedztwie rzek, na lekkich glebach madowych oraz na wyniesieniach i stokach dolin rzecznych. Wśród roślin występują tam koniczyna łąkowa i bodziszek łąkowy, szlachetne gatunki traw i rośliny motylkowe.

Czy w obszarze Pana(i) gospodarstwa znajdują się półnaturalne łąki świeże?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: \_\_\_\_\_ ha | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

**A6e. A murawy?**

Na murawach dominują niskie trawy, których ruń w odróżnieniu od niekoszonej łąki nie robi się wysoka. Występują na suchych siedliskach piaszczystych lub żwirowatych.

Czy w obszarze Pana(i) gospodarstwa znajdują się murawy?

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: \_\_\_\_\_ ha | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

(jeśli A5a = 0 lub = 998, A5b = 0 lub = 998, A6a = 0 lub = 998, A6b = 0 lub = 998, A6c = 0 lub = 998, A6d = 0 lub = 998, A6e = 0 lub = 998–> pyt. A7)

(pozostałe – koniec ankiety)

Dziękujemy za udział w badaniu.

**A7. Jaka była struktura upraw na gruntach ornych w Pana(i) gospodarstwie w roku 2017**

1. Zboża jare: \_\_\_\_\_ ha

a1. w tym pszenica: \_\_\_\_\_ ha

1. Zboża ozime: \_\_\_\_\_ ha

b1. w tym pszenica: \_\_\_\_\_ ha

1. kukurydza na kiszonkę: \_\_\_\_\_ ha
2. rośliny okopowe: \_\_\_\_\_ ha
3. rośliny z przeznaczeniem na pasze objętościowe: \_\_\_\_\_ ha

e1. w tym motylkowe: \_\_\_\_\_ ha

e2. w tym kukurydza na kiszonkę: \_\_\_\_\_ ha

1. rośliny strączkowe na ziarno: \_\_\_\_\_ ha
2. warzywa: \_\_\_\_\_ ha
3. pozostałe: \_\_\_\_\_ ha

**A8. Ile różnych upraw było w Pana(i) gospodarstwie w 2017 roku**

\_\_\_\_\_ różnych upraw

**A9. W jaki sposób wykorzystywane są użytki zielone Pana(i) gospodarstwa?**

1. Użytkowanie pastwiskowe: \_\_\_\_\_ ha
2. Użytkowanie kośne: \_\_\_\_\_ ha
3. Użytkowanie mieszane, kośno-pastwiskowe: \_\_\_\_\_ ha

**A10. Czy Pana(i) gospodarstwo graniczy lub przepływają przez jego obszar rzeki, strumienie lub inne (w tym okresowe) cieki wodne?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tak: | 0 Nie | (998 Nie wiem) |

**A11. Czy grunty w Pana(i) gospodarstwie są okresowo zalewane wodami rzecznymi (wylewami rzeki Biebrzy bądź jej dopływów)?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 Tak | 0 Nie | (998 – Nie wiem) |

**12. Jaka część Pana(i) gospodarstwa znajduje się na obszarach Natura 2000 – Dolina Biebrzy lub Ostoja Biebrzańska? Jaka część Pana(i) gospodarstwa znajduje się w granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego?**

|  |  |
| --- | --- |
| a. W granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Biebrzy” \_\_\_\_\_[ha] | (9998 – Nie wiem) |
| b. W granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja Biebrzańska” \_\_\_\_\_ [ha] | (9998 – Nie wiem) |
| c. W granicach Biebrzańskiego Parku Narodowego \_\_\_\_\_ [ha] | (9998 – Nie wiem) |

**13. Czy w Pana(i) gospodarstwie prowadzona jest certyfikowana produkcja ekologiczna?**

1. Tak, cała produkcja jest ekologiczna
2. Tak, część produkcji jest ekologiczna, a pozostała część konwencjonalna
3. Gospodarstwo jest w okresie konwersji na rolnictwo ekologiczne
4. Nie, produkcja nie jest ekologiczna

# B. Praktyki rolnicze

Nasze badanie ma na celu określenie, które praktyki rolnicze byłyby dla rolników najkorzystniejsze i jaka musiałaby być wysokość dopłat, aby były realizowane. Na tej podstawie można zdecydować:

* jakie kontrakty najlepiej zaoferować chętnym do ich realizacji rolnikom w przyszłości
* których praktyk nie opłaca się promować, ponieważ wymagałyby zbyt dużych dopłat w stosunku do korzyści dla środowiska, które generują.

B0. Czy uczestniczył lub uczestniczy Pan(i) w programach rolno-środowiskowych?

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tak –  obecnie | Tak –  w przeszłości | Nie |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 |  |  |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 |  |  |  |
| Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006 |  | X |  |

Proszę sobie wyobrazić, że począwszy od stycznia 2019 roku przestałyby działać wszystkie obecne kontrakty programów rolno-środowiskowych (pozostałe instrumenty, w tym dopłaty bezpośrednie nadal by obowiązywały). Każdy rolnik mógłby natomiast zawrzeć nowe kontrakty. Za chwilę przedstawimy Panu(i) kilka hipotetycznych sytuacji, w których poprosimy Pana(ią) o wybór tych kontraktów, na które zdecydował(a)by się Pan(i) dla swojego gospodarstwa.

Zanim zaczniemy, przedstawimy szczegóły możliwych do wyboru kontraktów i wiążące się z nimi wymagania.

# **Opis kontraktów**

Kontrakty, które za chwilę przedstawimy, różnią się przede wszystkim wymogiem zastosowania określonej praktyki rolnej na określonym obszarze Pana(i) gospodarstwa. Ponadto, mogą się różnić:

* **Okresem zobowiązania**

Kontrakty mogą różnić się okresem zobowiązania. Okres ten może wynosić 1, 2, 3, 5, 10 lub 20 lat. Oznacza to, że przez taki czas będzie Pan(i) zobowiązany(a) do wypełniania określonych w kontrakcie zobowiązań. Płatność przyznawana będzie corocznie.

* **Możliwością rozwiązania kontraktu**

Kontrakty mogą różnić się tym, czy istnieje możliwość zakończenia ich przed upływem okresu zobowiązania i jak ta możliwość wygląda:

* Możliwe, bez kosztów. Kontrakt można rozwiązać w dowolnym momencie, za darmo. Po prostu przestanie Pan(i) otrzymywać dalsze dopłaty.
* Możliwe, przy zwrocie dopłat. Kontrakt będzie można rozwiązać w dowolnym momencie, ale będzie to oznaczało konieczność zwrotu wszystkich dopłat otrzymanych za poprzednie lata jego obowiązywania.
* **Wysokością dopłat**

Realizacja różnych kontraktów może się wiązać z różną wysokością dopłat, w zł na ha objętego kontraktem terenu rocznie.

(jeśli A5a = 0 -> pyt. B2)

B1. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A5a] ha gruntów ornych. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Kontrola zasobności gleb i nawożenia

Rolnicy przystępujący do tego kontraktu zobowiązani byliby do stosowania planu nawozowego, który określałby ile, kiedy i jak nawozić swoje uprawy. Plan ten byłby przygotowywany co roku przez doradcę rolniczego, na podstawie badań chemicznych gleby. Koszt opracowania planu i badań glebowych byłby pokryty ze środków programu. Celem opracowania planu jest optymalizacja sposobu nawożenia przy zachowaniu dość restrykcyjnych wymagań ochrony środowiska.

B1a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi wszystkie opisy korzyści dla środowiska, albo nie, czyli B1a, B1b i B1c = 1 lub B1a, B1b i B1c = 0)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Racjonalne stosowanie nawozów ogranicza przedostawanie się zawartych w nawozach składników, szczególnie azotu i fosforu, do wód powierzchniowych i podziemnych, a w rezultacie poprawia stan wody pitnej, wód wykorzystywanych do kąpieli i rekreacji, oraz stanowi istotny element czystego środowiska.** |  |

## Dywersyfikacja upraw

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza, że rolnik byłby zobowiązany do uprawiania co najmniej 4 różnych gatunków roślin. Każdy rolnik sam mógłby wybrać, jakie rośliny chce uprawiać, przy czym udział głównej uprawy nie mógłby przekraczać 65% powierzchni gruntów ornych, a udział każdej z tych 4 upraw nie może być za mały (nie mniejszy niż 5% i nie mniejszy niż 1 ha gruntów ornych).

B1b (Treatment)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Dywersyfikacja upraw przeciwdziała utracie zawartości substancji organicznych gleby. Większe zróżnicowanie jest także korzystne dla środowiska w otoczeniu gospodarstwa, ponieważ poprawia warunki życia innych roślin i zwierząt.** |  |

## Stosowanie międzyplonu

W ramach tego kontraktu rolnik zobowiązany byłby do:

* Stosowania międzyplonu ozimego lub międzyplonu ścierniskowego
* Dla międzyplonu stosowanie mieszanki złożonej z minimum 3 gatunków (innych niż plon główny), w tym w minimum 30% roślin innych niż zboża
* W przypadku międzyplonu ozimego – siewu roślin w terminie do 15 września i braku zabiegów agrotechnicznych przed 1 marca
* W przypadku międzyplonu ścierniskowego – siewu roślin w terminie do 15 sierpnia i braku zabiegów agrotechnicznych przed 1 października
* Braku nawożenia i stosowania pestycydów oraz herbicydów w międzyplonie
* Przeorania biomasy z międzyplonu (z wyjątkiem uprawy bezorkowej)
* Wypas zwierząt byłby dopuszczalny jedynie jesienią przy zastosowaniu roślin jarych lub wiosną przy zastosowaniu mieszanek ozimych
* Zakaz uprawy w plonie głównym mieszanki tych samych roślin (w przypadku międzyplonu ozimego również form jarych)

B1c (Treatment)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Utrzymywanie roślinności w okresach między plonami głównymi ogranicza zanieczyszczanie wód oraz erozję. Międzyplon przeciwdziała utracie zawartości substancji organicznych gleby i chroni wody przed zanieczyszczeniem zawartymi w nawozach i glebie składnikami, szczególnie azotem i fosforem, pozostałościami chemicznych środków ochrony roślin oraz innymi substancjami toksycznymi. Większe zróżnicowanie jest także korzystne dla środowiska w otoczeniu gospodarstwa, ponieważ poprawia warunki życia innych roślin i zwierząt.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i uszeregować przedstawione kontrakty korzystając ze skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najlepszy, a 4 najgorszy wybór dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat. Proszę o uwzględnienie jej w uszeregowaniu – jako najlepszej (1), najgorszej (4), lub pomiędzy (2 lub 3).

[6 sytuacji wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kontrola zasobności gleb | Dywersyfikacja upraw | Stosowanie międzyplonu | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania | 5 | 2 | 10 |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu | tak | nie | tak |  |
| Wysokość dopłaty | 400 zł / ha | 400 zł / ha | 650 zł / ha |  |
| Pana(i) preferencje (1 do 4) |  |  |  |  |

(Jeśli A6a a = 0 -> pyt. B3)

B2. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A6a a] ha torfowisk. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Podstawowa ochrona torfowisk

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza:

* Zakaz wydobywania torfu, zalesiania, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym wałowania, bronowania i przeorywania, pozostawiania rozdrobnionej biomasy
* Zakaz wykorzystywania sprzętu mechanicznego powodującego naruszenie wierzchniej warstwy gleby
* Zakaz nawożenia, wapnowania
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz włókowania
* Zakaz podsiewu
* Obowiązek wycięcia zarośli i podrostu drzew, w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego i usuwania odrośli (koszenia ręcznego, z dopuszczeniem mechanicznego lub wycinania przy użyciu ręcznych kos spalinowych i siekierek) corocznie lub co dwa lata, w zależności od potrzeb
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

## Rozszerzona ochrona torfowisk

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza te same wymagania, co ochrona podstawowa oraz dodatkowo:

* Koszenie runi: raz na 2 lata, w terminie od 15 sierpnia do 15 lutego kolejnego roku
* Należy pozostawić do 20% torfowiska bez koszenia, przy czym w dwóch kolejnych pokosach muszą to być różne fragmenty działki rolnej
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi (i usunięta z działki rolnej nie później niż do 1 marca kolejnego roku)
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu.

B2a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Torfowiska są środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt. Często są ostatnimi naturalnymi miejscami występowania rzadkich i zagrożonych wyginięciem gatunków. Ochrona torfowisk pozwala przywrócić torfowiska do dobrego stanu ekologicznego, lub przynajmniej zapobiec jego pogorszeniu. Poprawia warunki zagrożonych gatunków ptaków zamieszkujących te siedliska.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i uszeregować przedstawione kontrakty korzystając ze skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najlepszy, a 3 najgorszy wybór dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat. Proszę o uwzględnienie jej w uszeregowaniu – jako najlepszej (1), najgorszej (3), lub pomiędzy (2).

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podstawowa ochrona torfowisk | Rozszerzona ochrona torfowisk | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |  |
| Wysokość dopłaty | 600 zł / ha | 1200 zł / ha |  |
| Pana(i) preferencje (1 do 3) |  |  |  |

(Jeśli A6e a = 0 -> pyt. B4)

B3. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A6e a] ha muraw. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Ochrona muraw

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza:

* W przypadku użytkowania kośnego, obowiązek wykonania dokładnie 1 pokosu rocznie, w terminie od 1 sierpnia do 30 października
* Każdego roku należy pozostawić 20% łąki bez koszenia, muszą to być różne obszary w różnych latach
* W przypadku wypasania, dopuszczalna obsada zwierząt wynosi do 1 **DJP**/ha **[Tu, i wszędzie w ankiecie gdzie pojawia się DJP – wyskakująca ramka: DJP, duża jednostka przeliczeniowa inwentarza – umowna jednostka liczebności zwierząt hodowlanych w gospodarstwie, według polskich norm odpowiadająca jednej krowie o masie 500 kg. Np. krowa lub jałówka cielna powyżej 2 lat to 1 DJP, buhaj powyżej 600 kg to 1,4 DJP, tucznik to ¼ DJP)]**, a wypas dopuszczalny jest w terminie od 1 maja do 15 października

***[Instrukcja dla ankietera: Może zaistnieć konieczność podania przykładu, np. maksimum 1 krowa na 1 ha.]***

* Raz do roku, w terminie od 1 sierpnia do 15 października, obowiązek skoszenia niedojadów
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi (i zabrana nie później niż do 1 marca kolejnego roku)
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu.
* Zakaz nawożenia, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania, przeorywania, wałowania; wapnowania
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz włókowania
* Zakaz podsiewu
* Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

B3a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi wszystkie opisy korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Murawy należą do jednych z najbogatszych w gatunki roślin zbiorowisk w Polsce. Stanowią także siedlisko życia wielu owadów. Wiele z nich to gatunki rzadkie i zagrożone. Tradycyjne użytkowanie muraw polega przede wszystkim na ekstensywnym wypasie, co zapewnia odpowiednie warunki ochrony związanych z tymi terenami gatunków roślin i zwierząt oraz zapobiega ich przekształcaniu w zarośla, a następnie w las.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrona muraw | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | 1300 zł / ha |  |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

(Jeśli A6b a =0 -> B5)

B4. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A6b a] ha łąk trzęślicowych. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Ochrona zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza:

* Obowiązek wykonania dokładnie 1 pokosu na dwa lata, w terminie od 1 września do 31 października
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi, które powinny być usunięte z działki rolnej nie później niż do 1 marca kolejnego roku). Zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy;
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu
* Każdego roku należy pozostawić 20% łąki bez koszenia, muszą to być różne obszary w różnych latach
* Dopuszczalny jest wypas po pokosie, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha
* Zakaz nawożenia, mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym przeorywania i bronowania, wałowania, wapnowania
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz włókowania
* Zakaz podsiewu
* Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

B4a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Łąki trzęślicowe należą do najcenniejszych półnaturalnych zbiorowisk roślinnych Polski. Tradycyjnie były koszone co kilka lat, zazwyczaj jesienią, z przeznaczeniem na ściółkę, co pozwoliło na wykształcenie dużego zróżnicowania gatunkowego roślin. Stanowią siedlisko rzadkich i chronionych gatunków roślin i motyli. Jesienne koszenie umożliwia występowanie późnokwitnących roślin kwiatowych oraz stwarza odpowiednie warunki dla związanych z nimi motyli.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrona łąk trzęślicowych | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | 1276 zł / ha |  |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

(Jeśli A6c a =0 -> pyt. B6)

B5. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A6c a] ha półnaturalnych łąk wilgotnych. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Ochrona półnaturalnych łąk wilgotnych

* Obowiązek wykonania dokładnie 1 pokosu rocznie, w terminie od 15 czerwca do 30 września
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi (i zabrana nie później niż do 1 marca kolejnego roku). Zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy)
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu.
* Każdego roku należy pozostawić 20% łąki bez koszenia, muszą to być różne obszary w różnych latach
* Dopuszczalny jest wypas po pokosie, w terminie od 15 lipca do 15 października, przy obsadzie zwierząt do 0,5 DJP/ha
* Dopuszczalne jest ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg / ha / rok), z wyjątkiem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne
* Zakaz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym przeorywania, bronowania, wałowania; wapnowania;
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz włókowania
* Zakaz podsiewu
* Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

B5a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Półnaturalne łąki wilgotne to siedliska o dość bogatym składzie gatunkowym, zarówno roślin jak i zwierząt. Są one szczególnie ważne dla ptaków wodno-błotnych, ponieważ stanowią miejsce ich rozrodu, odpoczynku oraz żerowania podczas wędrówek. Ponadto, półnaturalne łąki wilgotne pełnią ważną funkcję w ochronie gleb organicznych. Tradycyjne użytkowanie (koszenie) jest niezbędne dla zachowania występujących tam roślin i zwierząt – w przeciwnym razie łąki te przekształcają się w zarośla, a następnie w las.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrona półnaturalnych łąk wilgotnych | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | 911 zł / ha |  |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

(Jeśli A6d a = 0 -> pyt. B7)

B6. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. A6d a] ha półnaturalnych łąk świeżych. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Ochrona półnaturalnych łąk świeżych

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza:

* W przypadku użytkowania kośnego, obowiązek wykonania dokładnie 1 pokosu rocznie, w terminie od 15 czerwca do 30 września
* Każdego roku należy pozostawić 20% łąki bez koszenia, muszą to być różne obszary w różnych latach
* Dopuszczalny jest wypas po pokosie, w terminie do 15 października, przy obsadzie zwierząt do 1 DJP/ha
* W przypadku użytkowania pastwiskowego, dopuszczalna obsada zwierząt wynosi do 1 DJP/ha, a wypas dopuszczalny jest w terminie od 1 maja do 15 października
* Raz do roku, w terminie od 15 lipca do 31 października, obowiązek skoszenia niedojadów
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi (i zabrana nie później niż do 1 marca kolejnego roku). Zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu
* Ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg / ha / rok), z wyjątkiem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne
* Zakaz bronowania
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz wałowania
* Zakaz podsiewu
* Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

B6a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Łąki świeże charakteryzują się bogactwem gatunkowym i dużymi walorami krajobrazowymi. Tradycyjne użytkowanie polega na corocznym koszeniu, co zapobiega ich przekształcaniu w zarośla, a następnie w las.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ochrona półnaturalnych łąk świeżych | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | 1083 zł / ha |  |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

(Jeśli (A5 a2 + A5 a3 + A5 b) - (A6 a + A6 b + A6 c + A6 d + A6 e) <= 0 -> pyt. B8)

B7. Z Pana(i) odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest [tu wstaw wartość z pyt. (A5 a2 + A5 a3 + A5 b) - (A6 a + A6 b + A6 c + A6 d + A6 e).] ha innych [słowo pojawia się tylko gdy (A6 a + A6 b + A6 c + A6 d + A6 e) > 0] łąk. Kontrakty, które można byłoby dla tych terenów wybrać to:

## Ekstensywne użytkowanie kośne / pastwiskowe

* W przypadku użytkowania kośnego, obowiązek wykonania dokładnie 2 pokosów rocznie, w terminie od 15 czerwca do 30 września
* Każdego roku należy pozostawić 20% łąki bez koszenia, muszą to być różne obszary w różnych latach
* Dopuszczalny jest wypas po pokosie, w terminie do 31 października, przy obsadzie zwierząt do 1,5 DJP/ha
* W przypadku użytkowania pastwiskowego, dopuszczalna obsada zwierząt wynosi do 1,5 DJP/ha, a wypas dopuszczalny jest w terminie od 1 maja do 15 października
* Raz do roku, do 15 października, obowiązek skoszenia niedojadów
* Skoszona biomasa musi być w terminie do 2 tygodni po skoszeniu usunięta lub ułożona w pryzmy, stogi lub brogi (i zabrana nie później niż do 1 marca kolejnego roku). Zakaz pozostawiania rozdrobnionej biomasy;
* Zakaz składowania biomasy wśród kęp drzew i zarośli, w rowach i innych obniżeniach terenu
* Ograniczone nawożenie azotem (do 60 kg / ha / rok), z wyjątkiem obszarów nawożonych przez namuły rzeczne
* Zakaz stosowania jakichkolwiek zabiegów agrotechnicznych i pielęgnacyjnych w terminie od dnia 1 kwietnia do terminu pierwszego pokosu lub do dnia 15 czerwca w przypadku użytkowania pastwiskowego
* Zakaz mechanicznego niszczenia struktury gleby, w tym bronowania i przeorywania,
* Od 1 kwietnia do 1 września – zakaz wałowania
* Zakaz podsiewu
* Zakaz stosowania środków ochrony roślin, z wyjątkiem selektywnego i miejscowego niszczenia uciążliwych gatunków inwazyjnych
* Zakaz tworzenia nowych, rozbudowy i odtwarzania istniejących systemów melioracyjnych, z wyjątkiem konstrukcji urządzeń mających na celu dostosowanie poziomu wód

B8a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Spełnienie wymogów pakietu prowadzi do podtrzymania istnienia łąkowo-pastwiskowych krajobrazów wiejskich, poprawy warunków bytowania zagrożonych gatunków ptaków, których siedliska lęgowe są związane z trwałymi użytkami zielonymi, oraz poprawy stanu cennych przyrodniczo siedlisk występujących na łąkach i pastwiskach.** |  |

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[3 sytuacje wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ekstensywne użytkowanie kośne / pastwiskowe | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | 600 zł / ha | 0 zł |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

[wartość A poniżej wyliczona na podstawie pytania A3b wg. następujących przeliczników:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. \_\_\_\_\_ Owce i kozy | x 0.125 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Bydło do 1 roku (np. cielęta) | x 0.15 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Bydło od 1 do 2 lat (np. jałówki) | x 0.80 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Bydło powyżej 2 lat (np. krowy) | x 1.00 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Maciory | x 0.30 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Pozostała trzoda chlewna (np. warchlaki, tuczniki, prosięta) | x 0.5 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Konie | x 1.2 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Drób | x 0.008 | = \_\_\_\_\_\_ |
| 1. \_\_\_\_\_ Inne (łączna masa w kg) | /500 | = \_\_\_\_\_\_ |
| RAZEM: |  | A |

Wartość B = A / A5b

jeśli B <= 0.5 -> pyt. C1 ]

B9. Z Pana(i) wcześniejszych odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że w Pana(i) gospodarstwie jest około [A] DJP zwierząt, co oznacza obsadę [B] DJP / ha. Kontrakty, które można byłoby w związku z tym Panu(i) zaproponować to:

## Ograniczenie obsady zwierząt

Przystąpienie do tego kontraktu oznacza, że ilość utrzymywanych zwierząt musiałaby zostać ograniczona.

B9a (Treatment: każdy respondent losowo albo widzi opis korzyści dla środowiska, albo nie).

|  |  |
| --- | --- |
| 1 (respondent widzi poniższy opis) | 0 (brak opisu) |
| **Ograniczenie koncentracji produkcji zwierzęcej prowadzi do poprawy jakości wód powierzchniowych i gruntowych oraz zwiększenia różnorodności biologicznej łąk i pastwisk.** |  |

[jeśli DJP/ha > 1.5]

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i uszeregować przedstawione kontrakty korzystając ze skali od 1 do 4, gdzie 1 oznacza najlepszy, a 4 najgorszy wybór dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat. Proszę o uwzględnienie jej w uszeregowaniu – jako najlepszej (1), najgorszej (4), lub pomiędzy (2 lub 3).

[6 sytuacji wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ograniczenie obsady zwierząt do 0,5 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Ograniczenie obsady zwierząt do 1 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Ograniczenie obsady zwierząt do 1,5 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |  |  |
| Wysokość dopłaty | X zł / rok |  |  |  |
| Pana(i) preferencje (1 do 4) |  |  |  |  |

[jeśli DJP/ha > 1 i DJP/ha < 1.5]

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i uszeregować przedstawione kontrakty korzystając ze skali od 1 do 3, gdzie 1 oznacza najlepszy, a 3 najgorszy wybór dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat. Proszę o uwzględnienie jej w uszeregowaniu – jako najlepszej (1), najgorszej (3), lub pomiędzy (2).

[6 sytuacji wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ograniczenie obsady zwierząt do 0,5 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Ograniczenie obsady zwierząt do 1 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |  |
| Wysokość dopłaty | X zł / rok |  |  |
| Pana(i) preferencje (1 do 3) |  |  |  |

[jeśli DJP/ha > 0.5 i DJP/ha < 1]

Proszę teraz przeanalizować poniższe sytuacje wyboru i wybrać kontrakt, który uważa Pan(i) za najlepszy dla Pana(i) gospodarstwa. Jedną z możliwości jest zawsze *Brak kontraktu*, który oznacza brak dodatkowych zobowiązań i dopłat.

[6 sytuacji wyboru w tej formie – poziomy atrybutów do wyświetlania dostępne w excelu]

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ograniczenie obsady zwierząt do 0,5 DJP / ha  (zmniejszenie o [x] DJP) | Brak kontraktu |
| Okres zobowiązania |  |  |
| Możliwość rozwiązania kontraktu |  |  |
| Wysokość dopłaty | X zł / rok |  |
| Pana(i) wybór | □ | □ |

# C. Dobra publiczne

C1. Teraz chcielibyśmy zadać kilka pytań na temat ludzi mieszkających w tej okolicy. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu się Pan/i zgadza lub nie zgadza z każdym z następujących stwierdzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Zdecydowa nie się nie zgadzam | 2 Raczej się nie zgadzam | 3 Ani się zgadzam ani nie zgadzam | 4 Raczej się zgadzam | 5 Zdecydowanie się zgadzam | (998 Nie wiem) |
| 1. Ludziom w tej okolicy można ufać. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ludzie w tej okolicy nie dogadują się ze sobą. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ludzie, którzy tu mieszkają, chętnie sobie pomagają. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Często rozmawiam ze swoimi sąsiadami o lokalnych sprawach. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ludzie mieszkający w tej okolicy gotowi są ponieść koszt wyższych podatków dla dobra środowiska naturalnego |  |  |  |  |  |  |
| 1. Ludzie mieszkający w tej okolicy uczestniczyliby w schematach rolno-środowiskowych ze względu na ich pozytywne konsekwencje dla środowiska, nawet gdyby nie mieli z tego korzyści finansowych |  |  |  |  |  |  |

C2. Proszę przeanalizować poniższą listę dóbr publicznych i ocenić, jak ważne jest, Pana(i) zdaniem, każde z nich.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Nie ma żadnego znaczenia | 2 Małe znaczenie | 3 Umiarkowane znaczenie | 4 Duże znaczenie | (998 Nie wiem) |
| 1. Zachowanie wiejskiego krajobrazu |  |  |  |  |  |
| 1. Różnorodność biologiczna użytków rolnych |  |  |  |  |  |
| 1. Jakość i dostępność wody |  |  |  |  |  |
| 1. Jakość powietrza |  |  |  |  |  |
| 1. Ochrona gleb |  |  |  |  |  |
| 1. Ochrona klimatu |  |  |  |  |  |
| 1. Ochrona przed powodziami, osunięciami ziemi i pożarami w przyrodzie |  |  |  |  |  |
| 1. Ochrona wiejskiego stylu życia i dziedzictwa kulturowego związanego ze wsią |  |  |  |  |  |
| 1. Bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność, drewno i energię |  |  |  |  |  |
| 1. Zdrowie i dobrobyt zwierząt gospodarskich |  |  |  |  |  |

C2a. Każde gospodarstwo domowe w Unii Europejskiej płaci obecnie około 240 euro rocznie na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Co najmniej jedna trzecia tej sumy (80 euro) jest przeznaczana na wspieranie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo i leśnictwo.

Czy uważa Pan(i), że ten poziom wydatków przypadających na każde gospodarstwo domowe (średnio 80 Euro czyli 300 zł rocznie) przeznaczanych na wspieranie dostarczania dóbr publicznych przez rolnictwo i leśnictwo jest

1.       Zbyt wysoki [-> C3]

2.       Odpowiedni

3.       Zbyt niski [-> C3]

(998 Nie wiem)

C3a. Jaka jest w takim razie maksymalna kwota, którą Pana(i) gospodarstwo domowe byłoby gotowe płacić na ten cel rocznie? Proszę założyć, że wydatki na wszystkie cele Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej zostałyby proporcjonalnie dostosowane do nowej wysokości budżetu. Ta kwota to

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [zł]

C3. Teraz chcielibyśmy zapytać o Pan(i) zdanie na temat różnych kwestii związanych z ochroną środowiska. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu się Pan(i) zgadza lub nie zgadza z każdym z następujących stwierdzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Zdecydowa nie się nie zgadzam | 2 Raczej się nie zgadzam | 3 Ani się zgadzam ani nie zgadzam | 4 Raczej się zgadzam | 5 Zdecydowanie się zgadzam | (998 Nie wiem) |
| 1. Sprawy związane ze środowiskiem naturalnym są dla mnie bardzo ważne. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Nie ma sensu starać się chronić środowiska, jeżeli inni tego nie robią. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Czuję, że nie mam wpływu na stan środowiska naturalnego. |  |  |  |  |  |  |
| 1. To, jak zarządzam moim gospodarstwem, ma wpływ na stan środowiska naturalnego. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Uczestniczył(a)bym w schemacie rolno-środowiskowym, nawet jeżeli nie odnosił(a)bym z tego żadnych korzyści finansowych. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Przestrzegam zasad Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej |  |  |  |  |  |  |

C4. Jakie są, Pana(i) zdaniem, największe zagrożenia dla środowiska wynikające z produkcji rolnej? Proszę o uszeregowanie od 1 (największe zagrożenie) do 6 (najmniejsze zagrożenie).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Od 1 do 6 |
| 1. intensyfikacja produkcji roślinnej | \_ \_ |
| 1. koncentracja chowu zwierząt | \_ \_ |
| 1. problem zagospodarowania odpadów | \_ \_ |
| 1. zanikanie różnorodności biologicznej | \_ \_ |
| 1. emisja zanieczyszczeń do atmosfery | \_ \_ |

C5. Kto powinien, Pana(i) zdaniem, w największym stopniu odpowiadać za stan środowiska naturalnego? Proszę o uszeregowanie od 1 (największa odpowiedzialność) do 4 (najmniejsza odpowiedzialność).

|  |  |
| --- | --- |
|  | Od 1 do 4 |
| 1. samorząd terytorialny | \_ \_ |
| 1. administracja państwowa | \_ \_ |
| 1. obywatele | \_ \_ |
| 1. zakłady przemysłowe | \_ \_ |

C6. Chcielibyśmy też zapytać o ptaki, które mieszkają w okolicy. Proszę powiedzieć, w jakim stopniu się Pan(i) zgadza lub nie zgadza z każdym z następujących stwierdzeń:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Zdecydowa nie się nie zgadzam | 2 Raczej się nie zgadzam | 3 Ani się zgadzam ani nie zgadzam | 4 Raczej się zgadzam | 5 Zdecydowanie się zgadzam | (998 Nie wiem) |
| 1. Wiem dużo o gatunkach ptaków chronionych w Dolinie Biebrzy. |  |  |  |  |  |  |
| 1. Wiem jakie praktyki rolne są potrzebne dla zachowania siedlisk gatunków ptaków chronionych w Dolinie Biebrzy. |  |  |  |  |  |  |

C7. Proszę wskazać, jaki to gatunek ptaka:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | http://ptaki.info/imgekoprojekty/image/ptaki/Acrocephalus-paludicola.jpg | 0 – świergotek  0 – skowronek  1 – wodniczka  0 – Nie wiem |
| b. | fb7245dbfd1515a7f703355891242ec8.jpg | 1 – czajka  0 – rybitwa białoskrzydła  0 – błotniak łąkowy  0 – nie wiem |
| c. | Image result for batalion | 0 – cietrzew  1 – batalion  0 – głuszec  0 – nie wiem |
| d. | http://ptaki.info/imgekoprojekty/image/ptaki/komentarze/367.jpg | 0 – derkacz  1 – rycyk  0 – dubelt   * 1. – nie wiem |
| f. | Related image | * 1. – świstun   0 – szpak  0 – gęś białoczelna  0 – nie wiem |
|  | Znalezione obrazy dla zapytania Kulik Wielki | 1 – kulik wielki  0 – błotniak łąkowy  0 – kszyk  0 – nie wiem |

# **E. Pytania socjodemograficzne**

Na zakończenie proszę o udzielenie kilku informacji o Panu(i) i Pana(i) gospodarstwie domowym i rolnym. Pozwoli nam to ocenić na ile reprezentatywna jest grupa respondentów biorących udział w tym badaniu.

(Zapewniamy, że te informacje pozostaną anonimowe. Posłużą nam do oceny, czy osoby, które wzięły udział w naszej ankiecie są reprezentatywne dla całego regionu)

**E1. Liczba osób zamieszkałych w gospodarstwie (łącznie w Panem/Panią) to**

**Liczba: \_\_\_\_\_**

**E2. Proszę o uzupełnienie poniższej tabeli (wartości do wpisania lub drop-down):**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Płeć | Rok urodzenia | Poziom wykształcenia | Kierunek wykształcenia | Pracuje w gospodarstwie | Pracuje poza gospodarstwem |
| [liczba wierszy = liczba członków gospodarstwa] | Pan(i) | Kobieta/Mężczyzna | (998 Nie wiem) | 1 Podstawowe/gimnazjalne  2 Podstawowe/gimnazjalne i kurs przysposobienia rolniczego  3 Zawodowe  4 Średnie  5 Wyższe  (998 Nie wiem) | 1 Rolnicze  2 Techniczne  3 Ogólne  4 Inne  (998 Nie wiem) | 1Tak 0 Nie  (998 Nie wiem) | 1Tak  0 Nie  (998 Nie wiem) |
|  | Mąż/żona  Dziecko  Rodzic  Inne |  |  |  |  |  |  |

**E3. Jaka część dochodu Pana(i) gospodarstwa domowego pochodzi z rolnictwa (włączając wszystkich członków gospodarstwa domowego)?**

1. 100%
2. 75% – 100%
3. 50% – 75%
4. 25% –50%
5. 0% – 25%

**E4. Jak jest całkowity roczny dochód netto (na rękę)** **wszystkich osób zamieszkałych w Pana(i) gospodarstwie domowym? Proszę uwzględnić wszystkie źródła dochodu – np. zarobki, emerytury, renty, stypendia, dochody z najmu itp.**

1. Mniej niż 16 tysięcy zł
2. 16 000 - 31 999 zł
3. 32 000 - 59 999 zł
4. 60 000 - 119 999 zł
5. 120 000 - 199 999 zł
6. 200 000 - 249 999 zł
7. Ponad 250 000 zł
8. Odmowa odpowiedzi

**E5. W jakim regionie znajduje się Pana/Pani gospodarstwo? Jeśli ma Pan(i) kilka gospodarstw w różnych regionach, proszę wybrać odpowiedź zgodnie z największym z nich.**

Kod pocztowy:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E6. To było już ostatnie pytanie. Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie. Jeśli chciał(a)by Pan(i) zostawić nam komentarz, Proszę zrobić to w poniższym polu:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E7. [Wypełnia ankieter] Telefon kontaktowy do respondenta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E8. [Wypełnia ankieter] Email respondenta

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E8. [Wypełnia ankieter] Nazwa miejscowość, w której znajduje się gospodarstwo respondenta i została przeprowadzona ankieta\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_