**Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Szczerców**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ……………**

**RADY GMINY SZCZERCÓW**

z dnia ……………..

**w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 oraz poz. 1378), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 i poz. 2361 oraz Dz. U. z 2019 r. poz. 2020), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bełchatowie, Rada Gminy Szczerców uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci mocuchwała Nr XIX/209/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczerców.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Łódzkiego.

Załącznik nr 1

do uchwały ……… Rady Gminy Szczerców

z dnia………………..

# REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

# NA TERENIE GMINY SZCZERCÓW

## Rozdział 1

## Postanowienia ogólne

**§ 1**

 Regulamin ustala szczegółowe zasady dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości położonych w gminie Szczerców

### Rozdział 2

 **Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach oraz**

 **terenach użytku publicznego**

**§ 2**

1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do bieżącego uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Obowiązek oczyszczania ze śniegu i lodu winien być realizowany przez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

**§ 3**

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się jedynie kiedy powstające ścieki odprowadzane zostaną do kanalizacji sanitarnej lub będą gromadzone w sposób umożliwiający usunięcie ich zgodnie z wymaganiami niniejszego Regulaminu. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie powodują zanieczyszczenia środowiska, a zużyte części i materiały eksploatacyjne będą gromadzone zgodnie z niniejszym Regulaminem.

**Rozdział 3**

**Warunki gromadzenia odpadów w sposób selektywny**

**§ 4**

Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony jeśli odpady gromadzone są zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. do pojemnika/worka żółtego przeznaczonego do gromadzenia odpadów typu

**ODPADY OPAKOWANIOWE Z PLASTIKU I METAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **WRZUCAMY**  | **NIE WRZUCAMY**  |
| * puste butelki po napojach (zgniecione),
* puste opakowania z tworzyw sztucznych,
* puste opakowania wielomateriałowe np. karton po mleku, sokach (zgniecione),
* plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie (niezabrudzone),
* metale kolorowe (puszki po napojach i konserwach,
* folię aluminiową niezabrudzoną,
* zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców);
 | * butelek i pojemników z zawartością,
* zużytych artykułów medycznych,
* części samochodowych,
* zużytych baterii i akumulatorów,
* puszek, pojemników po farbach i lakierach,
* zużytego sprzętu elektrycznego i AGD,
* tworzyw piankowych, gum, silikonów;
* ubrań, liści,
* pieluch jednorazowych (pampersów), podpasek;
 |

1. do pojemnika/worka niebieskiego przeznaczonego do gromadzenia odpadów typu **OPAKOWANIA Z** **PAPIERU I TEKTURY**

|  |  |
| --- | --- |
| **WRZUCAMY**  | **NIE WRZUCAMY**  |
| * opakowania z papieru, kartonu, tektury (złożone),
* gazety, czasopisma,
* katalogi, ulotki,
* papier, zadrukowane kartki,
* książki i zeszyty,
* torebki i worki papierowe,
* papier pakowy;
 | * papieru mocno zabrudzonego lub zatłuszczonego,
* papieru lakierowanego i powleczonego folią,
* kartonów po mleku i napojach,
* pieluch jednorazowych i podpasek,
* zużytych ręczników kuchennych i chusteczek higienicznych,
* papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
* tapet, paragonów;
 |

1. do pojemnika/worka zielonego przeznaczonego do gromadzenia odpadów typu

**OPAKOWANIA ZE** **SZKŁA**

|  |  |
| --- | --- |
| **WRZUCAMY**  | **NIE WRZUCAMY**  |
| * czyste opakowania szklane bez zawartości,
* butelki,
* słoiki,
* flakony;
 | * ceramiki, doniczek, porcelany, kryształów,
* szkła żaroodpornego,
* żarówek, świetlówek, reflektorów,
* opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
* luster, termometrów,
* szyb samochodowych, okiennych,
* stłuczki szklanej;
 |

1. do pojemnika/worka brązowego przeznaczonego do gromadzenia odpadów typu **BIOODPADY**

|  |  |
| --- | --- |
| **WRZUCAMY**  | **NIE WRZUCAMY**  |
| * odpadki warzywne i owocowe (obierki itp.),
* drobne gałązki drzew i krzewów,
* skoszoną trawę, liście, kwiaty,
* trociny i korę drzew,
* resztki jedzenia (bez mięs);
 | * kości zwierząt,
* resztek mięsa,
* worków foliowych,
* odchodów zwierząt,
* drewna impregnowanego,
* płyt wiórowych i MDF,
* ziemi i kamieni;
 |

Dopuszcza się możliwość gromadzenia w miesiącach listopad – marzec popiołu z gospodarstw domowych w pojemnikach wykorzystywanych poza wskazanym okresem do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji

1. do pojemnika przeznaczonego do gromadzenia odpadów pozostałych po segregacji oznaczonych jako **ZMIESZANE** wrzucamywszystko to, czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych.

## Rozdział 4

### Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach

### oraz terenach użytku publicznego w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych

**§ 5**

Odpady komunalne powstające na terenie nieruchomości gromadzone są w zamkniętych i szczelnych pojemnikach lub kontenerach odpowiadających wymaganiom określonym w niniejszym Regulaminie.

**§ 6**

Właściciel nieruchomości ma obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki następujących rodzajów odpadów:

* 1. papieru i tektury;
	2. metali;
	3. tworzyw sztucznych;
	4. opakowań wielomateriałowych;
	5. szkła kolorowego i białego;
	6. bioodpadów;
	7. przeterminowanych leków;
	8. zużytych baterii i akumulatorów;
	9. chemikaliów;
	10. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
	11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
	12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
	13. odzieży i opakowań z tekstyliów,
	14. drewna,
	15. środków ochrony roślin i opakowania po nich;
	16. lamp fluorescencyjnych, w tym świetlówek;
	17. szkła okiennego i drzwiowego, papy, styropianu;
	18. zużytych opon,
	19. odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi (w szczególności igły i strzykawki), umieszczone ze względu na wymogi sanitarne oraz względy bezpieczeństwa w specjalnych, jednorazowych pojemnikach, odpornych na przekłucia, zabezpieczających przed urazem.

**§ 7**

Odpady komunalne o których mowa w § 6pkt 1-6 powinny być zbierane w pojemnikach do tego przeznaczonych na terenie nieruchomości i przekazywane odbiorcy odpadów według harmonogramu ustalonego przez niego, z częstotliwością i na zasadach określonych w Regulaminie. Ponadnormatywne ilości mogą być zbierane także w pojemnikach ogólnodostępnych rozstawionych na terenie Gminy lub dostarczone we własnym zakresie do GPZOSiW.

**§ 8**

1. Preferuje się zagospodarowanie powstających na terenie nieruchomości bioodpadów, w tym odpadów z ogrodów we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowym kompostowniku znajdującym się na terenie nieruchomości.
2. Istnieje także możliwość zbierania bioodpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych na terenie nieruchomości w ramach deklaracji podstawowej, które odbierane zostaną przez odbiorcę odpadów.
3. Kompostownik p+owinien być zlokalizowany na terenie lekko zacienionym, osłoniętym od wiatru i na przepuszczalnym podłożu.
4. Proces kompostowania powinien być prowadzony w pryzmie kompostowej, kompostownikach zakupionych w sklepach bądź wykonanych samodzielnie (z drewna, płyt betonowych, metali). Budując kompostownik samodzielnie, należy pamiętać o umieszczeniu w jego ścianach **otworów umożliwiających wentylację**. Dla ochrony przez silnymi deszczami oraz zwierzętami zaleca się zastosowanie zdejmowanego daszku.

**§ 9**

Odpady przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w aptekach lub przychodniach na terenie gminy lub dostarczać we własnym zakresie do GPZOSiW.

**§ 10**

1. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy umieszczać w specjalnych pojemniczkach dostarczonych przez odbiorcę odpadów oraz przekazywać razem ze szkłem, w terminach ustalonych przez odbiorcę odpadów, z częstotliwością i na zasadach określonych w Regulaminie.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 mogą być również przekazywane przez właścicieli nieruchomości do GPZOSiW lub do pojemników znajdujących się w szkołach każdego typu na terenie gminy i budynkach użyteczności publicznej.

**§ 11**

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych (w tym niebezpiecznych), zużytych opon oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości i usuwania ich możliwie jak najszybciej, w trakcie okresowych zbiórek, tzw. wystawek. Terminy i zasady zbiórek odpadów wielkogabarytowych podawane są do wiadomości publicznej. W dniu okresowej zbiórki tych odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest wystawić odpady przed wejściem na teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przez zarządcę w zabudowie wielorodzinnej.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 mogą być również bezpłatnie przekazywane przez właścicieli nieruchomości do GPZOSiW.

**Rozdział 5**

**Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,**

**warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym**

**§ 12**

1. Ustala się następujące normatywne ilości odpadów komunalnych, zbieranych do standardowego pojemnika, wytwarzanych przez jedną osobę w ciągu miesiąca:
2. 30 l – jako ilość podstawową odpadów pozostałych powstałych na nieruchomości, na której jest prowadzona selektywna zbiórka u źródła, (60 l w przypadku plastiku i metalu – pojemnik żółty);
3. 8 l – na każdą z osób przebywających w związku z zatrudnieniem lub nauką na terenie szkoły każdego typu;
4. 8 l – na każdą z osób przebywających na terenie żłobków i przedszkoli;
5. 20 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w restauracjach i barach, dla ulicznych punktów małej gastronomii ustalić należy indywidualnie objętość pojemników, zależnie od sposobu serwowania, lecz nie mniej niż 110 l na jeden punkt, z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 kosz uliczny o pojemności nie mniejszej niż 30 l, ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;
6. 50 l - na każde rozpoczęte 10 m2 powierzchni całkowitej lokalu handlowego, lecz nie mniej niż 110 l na jeden lokal, z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w co najmniej 1 kosz uliczny o pojemności nie mniejszej niż 30 l, ustawiony przy każdym wyjściu z tego obiektu;
7. 110 l – na każdą dziesiątkę osób zatrudnionych dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, przemysłowych, biur.
8. Ustala się następujące zasady rozmieszczenia pojemników na odpady komunalne na nieruchomościach i minimalne ich pojemności (z uwzględnieniem liczby osób korzystających z tych pojemników):
9. w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez 1-4 osoby, na której jest prowadzona segregacja u źródła – zestaw pojemników:
10. 1 pojemnik o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane,
11. 1 pojemnik o pojemności 120 l na opakowania ze szkła,
12. 1 pojemnik o pojemności 240 l na metale i tworzywa sztuczne –opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale,
13. 1 worek o pojemności 120 l na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
14. 1 pojemnik o pojemności min. 120 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji (w przypadku braku przydomowego kompostownika),
15. pojemnik umożliwiający zbieranie zużytych baterii i akumulatorów (małogabarytowych) - koszyczek zintegrowany z pojemnikiem na opakowania ze szkła;
16. w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby, na której jest prowadzona segregacja u źródła – zestaw pojemników:
17. 1 pojemnik o pojemności 240 l lub 2 pojemniki o pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane,
18. 2 pojemniki o pojemności 120 l na opakowania ze szkła,
19. 2 pojemniki o pojemności 240 l na metale i tworzywa sztuczne – surowce suche: opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe, metale,
20. 1 worek o pojemności 120 l na papier, w tym tekturę, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
21. 1 pojemnik o pojemności min. 120 l na odpady komunalne ulegające biodegradacji (w przypadku braku przydomowego kompostownika),
22. pojemnik umożliwiający zbieranie zużytych baterii i akumulatorów (małogabarytowych) - koszyczek zintegrowany z pojemnikiem na opakowania ze szkła.
23. na każdej nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne powinien znajdować się pojemnik o pojemności odpowiedniej do ilości osób zamieszkujących oraz przebywających na nieruchomości w zależności od jej funkcji i charakteru wytwarzanych odpadów;
24. na drogach publicznych i pozostałych terenach publicznych kosze uliczne o pojemności co najmniej 20 l;
25. dopuszcza się gromadzenie odpadów komunalnych pozostałych po segregacji, bioodpadów i innych odpadów nieulegających biodegradacji (w tym pochodzących z cmentarzy) w pojemnikach KP-7 o pojemności 7m3 na cmentarzach, na terenach ogrodów działkowych, na posesjach należących do związków wyznaniowych oraz na posesjach zarządzanych przez gminę i jednostki organizacyjne gminy;
26. zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym z obowiązku posiadania kosza na bioodpady.

**§ 13**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki odpadów u źródła przyjmuje się następujące kolory oznaczenia pojemników dla poszczególnych frakcji odpadów:

1. kolor zielony z pomarańczową klapą lub pojemnik innego koloru, oznaczony napisem „Zmieszane odpady komunalne”– pozostałe po segregacji odpady komunalne (zmieszane);
2. kolor zielony – szkło;
3. kolor niebieski – papier, tektura, makulatura;
4. kolor żółty – plastik, metal;
5. kolor brązowy – odpady ulegające biodegradacji.

**§ 14**

Pojemniki ogólnodostępne znajdujące się na terenie gminy odbierane będą z pojemników wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorem oznaczeniach:

a) zielonym - z przeznaczeniem na szkło kolorowe;

b) białym - z przeznaczeniem na szkło bezbarwne;

c) bez oznaczenia kolorem pojemnik z siatki z przeznaczeniem na odpady typu PET;

d) niebieskim – z przeznaczeniem na makulaturę, papier i odpady z tektury.

Dostawcy i odbiorcy odpadów ze stacji selektywnej zbiórki są zobowiązani do utrzymywania porządku wokół nich.

**§15**

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów poprzez:

1. zachowanie czystości wokół pojemników,
2. nieskładowanie odpadów poza pojemnikami.

**§ 16**

1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
2. umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,
3. zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,
4. stosowanie ilości i pojemności pojemników – worków proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczenia do przeciążenia pojemników,
5. dokonywanie niezbędnych napraw w celu zapewnienia stanu ciągłej sprawności technicznej pojemników na odpady,
6. poddawanie co najmniej raz w roku czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy,
7. gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości nie powodujących przeciążenia,
8. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zapewnić odbiorcy odpadów dostęp do pojemników, umożliwiający ich opróżnianie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków lub pojazdów, w szczególności poprzez wystawienie pojemników przed posesję w dniu odbioru, według ustalonego harmonogramu przez gminę.
9. W przypadku, gdy dojazd odbiorcy odpadów do posesji jest niemożliwy, właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w worki z tworzywa sztucznego, w ilości równoważnej pojemności wymaganego pojemnika. Zapełnione worki właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostarczyć w terminach wywozu do miejsc ustalonych z odbiorcą odpadów.

**§ 17**

Nie zaleca się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych, pojemników innych właścicieli oraz na tereny leśne, rowy przydrożne i inne tereny nie wyznaczone do składowania odpadów;

**§ 18**

1. Kosze na odpady, ustawione na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego należy rozmieścić z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego. Odległość między miejscami usytuowania koszy na drogach publicznych przeznaczonych do ruchu pieszego nie powinna być większa niż 200 m.
2. Każdy przystanek komunikacji publicznej należy wyposażyć w kosz o pojemności nie mniejszej niż 30 l, który powinien być opróżniany przez służby komunalne w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu.

**Rozdział 5**

**Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych**

**z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego**

**§ 19**

Pozbywanie się odpadów komunalnych musi następować w sposób systematyczny, zapewniający zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości oraz terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

**§ 20**

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe winno odbywać się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika i wypływu tych nieczystości do gruntu lub wód gruntowych, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Posiadacze przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji osadów z częstotliwością wynikającą z ww. instrukcji.
3. Wywóz nieczystości ciekłych oraz osadów może dokonywać przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

**Rozdział 6**

**Wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami**

**§ 21**

W celu zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania systemu gospodarki odpadami zaleca się, by właściciele nieruchomości zmniejszali ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w szczególności poprzez:

1. ponowne wykorzystanie lub naprawę użytkowanych przedmiotów,
2. ograniczenie marnowania żywności,
3. ograniczenie korzystania z toreb i opakowań jednorazowych,
4. zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat należytego gospodarowania odpadami komunalnymi.
5. wyeliminowanie praktyk nielegalnego składowania odpadów i wylewania nieczystości ciekłych w miejscach do tego nieprzystosowanych

**Rozdział 7**

**Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę prze zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku**

**§ 22**

Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez ich zwierzęta z terenów użytku publicznego, takich jak ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, place zabaw, piaskownice i kąpieliska. Postanowienie to nie dotyczy osób o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz osób niewidomych, korzystających z psów – przewodników. Dopuszcza się umieszczanie psich odchodów w koszach na drobne odpady pod warunkiem, że są one umieszczone w worku.

**§ 23**

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi zaleca się, aby w miejscach publicznych zwierzęta, które ze swej natury mogą być agresywne, były prowadzone na uwięzi, a psy również w kagańcu, chyba że ze względu na ich wiek, cechy szczególne lub stan zdrowia nie jest to możliwe.

**Rozdział 8**

**Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach
lub w poszczególnych nieruchomościach**

**§ 24**

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej w sytuacji gdy utrzymujący zabezpieczy nieruchomość przed opuszczeniem jej przez zwierzęta.

**§ 25**

Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być utrzymane w należytej czystości.

**§ 26**

Właściciele zwierząt gospodarskich są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt z terenów przeznaczonych do publicznego użytku, tzn.: ulic, placów, parkingów, dróg i innych miejsc użyteczności publicznej.

**§27**

Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach, które są oznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny wyłączone z produkcji rolnej.

**Rozdział 9**

**Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania**

**§ 28**

* 1. Obowiązkową deratyzacją są objęte obszary zabudowane budynkami wielomieszkaniowymi, obiektami użyteczności publicznej, przeznaczonymi do prowadzenia działalności gospodarczej oraz obiektami wykorzystywanymi do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.
	2. Deratyzacja przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w roku w terminie od 1 października do 30 listopada.