**Uchwała Nr XIII/124/19
Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

z dnia 22 listopada 2019 r.

**w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz**

 Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) w związku z art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571 poz. 1696 i poz. 1815.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, Rada Miasta i Gminy Gołańcz uchwala, co następuje:

**§ 1.**Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz, stanowiący załącznik do uchwały.

**§ 2.**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 3.**Traci moc Uchwała nr XXIII/251/16 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

**§ 4.**Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

**Załącznik do Uchwały Nr XIII/124/19**

**Rady Miasta i Gminy Gołańcz**

**z dnia 22 listopada 2019 r.**

**Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz**

Rozdział 1.

**Postanowienia ogólne**

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gołańcz dotyczące:

1. wymagań w zakresie:
2. selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
3. selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
4. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
5. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
6. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
7. średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach,
8. liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;
9. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
10. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
11. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
12. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
13. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
14. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.

**Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości**

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1. prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych, powstających na terenie nieruchomości:
2. tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu,
3. papieru i tektury oraz opakowań z papieru i tektury,
4. szkła oraz opakowań szklanych,
5. bioodpadów,
6. przeterminowanych leków,
7. odpadów niekwalifikujących się do 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,
8. chemikaliów,
9. zużytych baterii i akumulatorów,
10. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,
13. zużytych opon,
14. tekstyliów i odzieży,
15. niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
16. zbieranie odpadów wymienionych w pkt. 1; w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie;
17. zbieranie odpadów komunalnych do pojemników lub worków przeznaczonych do tego celu, szczegółowo określonych w rozdziale 3;
18. przekazywanie zebranych odpadów komunalnych określonych w § 2. ust. 1. Pkt. 1. podmiotom świadczącym usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy oraz podmiotowi prowadzącemu punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; odpady należy przekazywać w sposób i z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
19. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do sprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w sposób umożliwiający swobodne i bezpieczne poruszanie się pieszych.
20. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się pod warunkiem:
21. niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej;
22. dokonywania tych czynności w miejscach o utwardzonym podłożu oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji.
23. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być wykonywane pod warunkiem:
24. niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających w wyniku wykonywanych napraw odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
25. niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;
26. dokonywania wyłącznie drobnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdów.
27. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umowy z przedsiębiorcą na odbiór nieczystości ciekłych. Mają oni prawo żądać od przedsiębiorcy faktury potwierdzającej wykonanie usługi opróżnienia zbiornika bezodpływowego, celem okazania służbom upoważnionym przez Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz.
28. Właściciele nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego zapewniają utrzymanie czystości i porządku nieruchomości poprzez wyposażenie ich w odpowiednią ilość koszy na odpady komunalne.

Rozdział 3.

**Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników oraz ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym**

§ 3. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 80 litrów;

2) pojemniki na odpady zmieszane o pojemności od 110 l do 7000 litrów;

3) pojemniki lub worki na bioodpady;

4) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury, opakowań wielomateriałowych o pojemności min. 110 litrów; w przypadku zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się korzystanie z pojemników o pojemności do 2500 litrów;

5) kontenery przeznaczone na odpady budowlane;

6) pojemniki przeznaczone na przeterminowane lekarstwa oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły, strzykawki);

7) pojemniki na zużyte baterie i akumulatory.

1. Odpady komunalne, zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach lub workach oznaczonych kolorem:
2. brązowym - bioodpady;
3. żółtym - tworzywa sztuczne, metal, tworzywa wielomateriałowe;
4. zielonym - szkło (białe i kolorowe);
5. niebieskim - papier, tekturę.
6. Określa się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
7. każda nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym powinna być wyposażona w pojemnik służący do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o pojemności co najmniej 120 litrów;
8. nieruchomość zabudowana budynkiem wielolokalowym powinna być wyposażona w co najmniej:
9. pojemnik o pojemności 1100 litrów – gdy zamieszkuje w niej do 30 osób,
10. dodatkowy pojemnik o pojemności 1100 litrów – na każde kolejne 30 osób;
11. właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do dwutygodniowego cyklu odbioru:
12. dla budynków użyteczności publicznej oraz placówek oświatowych wszelkiego typu – co najmniej jeden pojemnik 1100 litrów,
13. dla lokali handlowych, gastronomicznych – co najmniej jeden pojemnik 240 litrów,
14. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik o pojemności 120 litrów na każdych 10 pracowników;
15. Worki i pojemniki właściciel nieruchomości, który w sposób selektywny zbiera odpady komunalne otrzyma nieodpłatnie, w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami.
16. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym właściciel nieruchomości realizuje poprzez:
17. wrzucanie odpadów odpowiednio do pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem;
18. domykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;
19. czyszczenie preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy;
20. niedopuszczanie do przeciążania pojemników;
21. utrzymanie miejsca ustawienia pojemników w należytej czystości;
22. zabezpieczenie zgromadzonych w kontenerach odpadów budowlanych i rozbiórkowych siatką lub folią, uniemożliwiającą zanieczyszczenie terenów wokół.

5. Odpowiedzialnym za utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsca gromadzenia odpadów jest właściciel nieruchomości.

§ 4.Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach:

1. kosze uliczne o pojemności 20-80 litrów;
2. odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych musi być dostosowana do natężenia ruchu pieszych;
3. na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a w przypadku jej braku, w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 5. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w kompostowniku na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. W tym przypadku zwalnia się właścicieli takich nieruchomości, w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na te odpady.

§ 6. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników przeznaczonych do tego celu.

§ 7. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników przeznaczonych do tego celu.

§ 8. Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i umieszczać w pojemnikach do zbierania baterii, które zostały ustawione w obiektach użyteczności publicznej oraz w placówkach oświatowych na terenie gminy lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w miejscu dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady.

1. W przypadku braku dostępu do pojemników lub worków dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemniki lub worki przed nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę, jednocześnie wystawione pojemniki i worki nie mogą utrudniać korzystania z ciągów pieszych, jezdnych czy parkingów.

Rozdział 4.

**Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego**

§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
2. z budynków mieszkalnych jednorodzinnych - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie,
3. z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień;
4. bioodpady:
5. z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:

- nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie w okresie od 01 kwietnia do 31 października,

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 01 listopada do 31 marca,

1. z budynków wielolokalowych:

- nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 01 kwietnia do 31 października,

- nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od 01 listopada do 31 marca;

1. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania
z tworzyw sztucznych, szkło i opakowania szklane, metale i opakowania z metali oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
2. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy oraz z terenów nieruchomości w ramach organizowanej zbiórki zgodnie z obowiązującym harmonogramem;
3. meble i odpady wielkogabarytowe - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz z terenów nieruchomości w ramach organizowanej zbiórki zgodnie
z obowiązującym harmonogramem;
4. przeterminowane leki - w punktach, gdzie zlokalizowane są specjalistyczne pojemniki oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy;
5. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, w punktach, gdzie zlokalizowane są specjalistyczne pojemniki oraz w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - w godzinach ich pracy;
6. baterie i akumulatory - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
w punktach, gdzie zlokalizowane są specjalistyczne pojemniki oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;
7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8. chemikalia i zużyte opony - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży - w godzinach ich pracy;
9. Tekstylia i odzież - w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych -
w godzinach jego pracy lub do pojemników przeznaczonych na zbiórkę używanej odzieży;
10. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego (koszy ulicznych) - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

§ 11. Określa się szczegółowy sposób pozbywania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach lub kontenerach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2. papier, tekturę i opakowania z papieru i tektury, tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych, metale i opakowania z metali, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło oraz opakowania szklane należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3. bioodpady należy zbierać w workach lub pojemnikach, a w terminach odbioru odpadów udostępnić je przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne, przy czym można je także gromadzić w kompostowniach przydomowych – dotyczy to wyłącznie właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi;
4. przeterminowane leki należy przekazywać do niżej wymienionych miejsc wyposażonych w specjalistyczne pojemniki do ich gromadzenia:
5. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
6. punktów ich sprzedaży;
7. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, należy przekazywać do niżej wymienionych miejsc wyposażonych w specjalistyczne pojemniki do ich gromadzenia:
8. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
9. punktów ich sprzedaży;
10. chemikalia oraz zużyte opony należy przekazywać do:
11. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
12. punktów ich sprzedaży;
13. zużyte baterie i akumulatory należy:
14. gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w budynkach użyteczności publicznej,
15. przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
16. przekazywać do punktów ich sprzedaży;
17. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:
18. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
19. do punktów ich sprzedaży,
20. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
21. meble i odpady wielkogabarytowe należy przekazywać:
22. do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
23. przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach odbioru tych odpadów;
24. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
25. tekstylia i odzież należy przekazywać do:
26. punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
27. pojemników przeznaczonych na zbiórkę używanej odzieży;
28. nieczystości ciekłe ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni należy przekazywać podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych – usuwania nieczystości ciekłych, na podstawie indywidualnej umowy pomiędzy właścicielem nieruchomości a powyższym podmiotem.

§ 12. 1.Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości
i porządku na nieruchomości.

1. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem pkt. 1.
2. Opróżnianie zbiorników przydomowych oczyszczalni osadów ściekowych wynika z ich instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz do roku.

Rozdział 5.

**Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami**

§ 13. 1. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów i zmniejszenia ich objętości powinni:

1. opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem w worku na odpady wtórne;
2. redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku na odpady.
3. Właścicielom nieruchomości, którzy mają możliwość kompostowania bioodpadów zaleca się wykorzystanie tej metody ich unieszkodliwiania. Zagospodarowanie bioodpadów w przydomowych kompostowniach należy prowadzić w sposób niepowodujący uciążliwości na terenie nieruchomości, na której ma miejsce zagospodarowanie odpadów oraz na nieruchomościach sąsiednich.

Rozdział 6.

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

§ 14. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia, nie zakłócały spokoju domowego, a zwłaszcza ciszy nocnej.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru w miejscach publicznych. Osoby utrzymujące psy zobowiązane są zabezpieczyć nieruchomość, po której pies porusza się swobodnie w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice.
2. W miejscach publicznych zwierzęta domowe mogą przebywać wyłącznie pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
3. W miejscach publicznych:
4. osoba, pod której opieką przebywa pies ma obowiązek sprawowania nad nim kontroli podczas jego wyprowadzania;
5. psy należące do ras uznawanych za agresywne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. nr 77, poz. 687) oraz mieszańce tych ras, a także psy, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi lub innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu i na smyczy;
6. osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do podjęcia środków chroniących osoby trzecie przed niechcianym bezpośrednim kontaktem ze zwierzęciem.
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego uprzątnięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta domowe w miejscach publicznych.
8. W miejscach publicznych, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do przestrzegania zapisów porządkowych ustanowionych przez zarządców tych terenów.
9. Przepisy ust. 3-6 nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów - przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów asystujących.

Rozdział 7.

**Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej**

§ 15. 1. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:

1. zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszej uchwały;
2. nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu nieruchomości;
3. nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich uciążliwości, takich jak: hałas, odór.
4. Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod tereny mieszkaniowe oraz w obrębie istniejącej zabudowy budynkami wielolokalowymi.

Rozdział 8.

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

§ 16. 1. Deratyzacji podlegają obszary:

1. zabudowane obiektami użyteczności publicznej;
2. zabudowane obiektami handlowymi, gastronomicznymi i przetwórstwa rolno-spożywczego;
3. zabudowane obiektami, w których prowadzona jest hodowla zwierząt;
4. będące w posiadaniu i/lub władaniu podmiotów prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami;
5. zabudowy mieszkaniowej wielolokalowej, posiadającej podpiwniczenie.
6. Deratyzacja na terenie obszarów wymienionych w ust. 1. winna być przeprowadzana, co najmniej raz w roku, w okresie od 1 października do 31 października.

**Uzasadnienie**

Nowelizacja dotyczącazmiany przepisów w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) która weszła w życie 6 września 2019 r. zobowiązuje Radę Gminy do dostosowania „Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach” do obowiązujących przepisów w terminie 12 miesięcy.

Projekt uchwały podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Po opinię wystąpiono dnia 08.11.2019 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu. W dniu 20.11.2019 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wągrowcu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.