**PROJEKT**

**z dn. 10 marca 2025 r.**

**UCHWAŁA NR**  ………./……./20

**RADY MIEJSKIEJ w**Kolbuszowej

z dnia …………….. 2020 r.

**w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2,i 2a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.) *po zasięgnięciu opinii Państwowego Powia­towego Inspektora Sanitarnego w Kolbuszowej* Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala:

**§ 1.** Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Kolbuszowa w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Traci moc uchwała Nr XXIII/272/20 Rady Miejskiej w Kolbuszowej z dnia 30 lipca 2020 r. zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Kolbuszowej nr XXXVIII/457/21 z dnia 28 października 2021 r.

**3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolbuszowej.

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

Załącznik do Uchwały …/…/25

RADY MIEJSKIEJ w Kolbuszowej

z dnia …….. 2025 r.

**Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa**

**Rozdział I**

**Postanowienia ogólne**

**§ 1.** Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kolbuszowa.

**§ 2.** Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie Gminy Kolbuszowa.

**§ 3.** Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w:

1. ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.)
2. ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
3. ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580 z późn. zm.)
4. ustawie z dnia 11 września 2015 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 573 z późn. zm.)
5. ustawie z dnia 10 grudnia 2020 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 36 z późn. zm.)

**Rozdział II**

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

**§ 4.** 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania czystości i porządku na terenie swoich nieruchomości zgodnie z ustawą oraz niniejszym regulaminem.

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

1. prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych powstających na terenie ich nieruchomości, określonych w § 7;
2. wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych;
3. utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym;
4. pozbywanie się zebranych odpadów zgodnie z regulaminem oraz obowiązującymi przepisami.

**§ 5.** Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, przylegających bezpośrednio do nieruchomości, polegającego na uprzątnięciu po opadach atmosferycznych powstałego: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika). Uprzątnięte błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika w taki sposób, by nie powodować zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiające jednocześnie posprzątanie jezdni przez służby powołane do utrzymania jezdni w stanie czystości.

**§ 6.** 1. Mycia pojazdów samochodowych poza myjniami na terenie nieruchomości można dokonywać, tylko na terenie utwardzonym, pod warunkiem odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników bezodpływowych unikając odprowadzania ścieków bezpośrednio do ziemi lub wód powierzchniowych.

2. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest dozwolona na terenie nieruchomości pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub ziemi. Powstałe odpady powinny być gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Rozdział III**

**Selektywne zbieranie i odbieranie odpadów**

**§ 7.** 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów:

1. papieru – np. tektura, odpady opakowaniowe z papieru i tektury;
2. tworzyw sztucznych, butelki typu PET, np. opakowania po napojach i wodach, metali i opakowań wielomateriałowych;
3. szkła – opakowania po napojach i żywności;
4. odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
5. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
6. zużyte baterie i akumulatory;
7. mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
8. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych lub remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót;
9. przeterminowane leki i chemikalia;
10. zużytych opon stanowiące odpady komunalne;
11. żużle i popioły z domowych palenisk;
12. odzież i tekstylia;
13. odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych (np. świetlówki, żarówki, pojemniki po aerozolach, chemikaliach, zużytych smarach, olejach, klejach);
14. 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;
15. odpady zmieszane.
16. Gromadzenie odpadów w pojemnikach, powinno uwzględniać: konstrukcyjne ograniczenie pojemności, obowiązek zamknięcia pokrywy pojemnika, zabezpieczenie zebranych odpadów przed wpływem czynników zewnętrznych.
17. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru i makulatury, metalu, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych, bioodpadów należy prowadzić systemem:
18. indywidualnym – nieruchomości zabudowane budynkami jednorodzinnymi,
w przystosowanych do tego celu workach;
19. zbiorowym – nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi, nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady, w przystosowanych do tego celu pojemnikach, kontenerach.
20. Wymóg segregacji zostaje spełniony, jeśli poszczególne frakcje odpadów, podlegające segregacji zostaną umieszczone w odpowiednich pojemnikach lub workach, które zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji oraz
z zachowaniem wymogów niniejszego regulaminu.
21. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące odpady zebrane selektywnie dostarczone przez właścicieli nieruchomości: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, odzież i tekstylia, odpady niebezpieczne (np. świetlówki, żarówki, pojemniki po aerozolach, chemikaliach, zużytych smarach, olejach, klejach), przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące 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, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, styropian budowlany, szkło okienne, zużyte opony, żużle i popioły z domowych palenisk.

**Rozdział IV**

**Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników, worków i miejsc gromadzenia odpadów.**

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

1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów (L);

2) pojemniki na odpady o pojemności 110 L;

3) pojemniki na odpady o pojemności 120 L;

4) pojemniki na odpady o pojemności 240 L;

5) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L;

6) pojemniki (KP 5, KP 7, KP 10) o pojemności od 5do 10 m3;

7) worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego, o rozmiarach 60 - 120 L

8) kosze uliczne o pojemności od 20 do 120 L;

1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach o ujednoliconych kolorach:

1) **niebieskie** oznaczone napisem „Papier”, z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i tektury,

2) **żółte** oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, z przeznaczeniem na odpady metali, w tym opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałoweoraz oznaczone napisem „Butelki PET”, z przeznaczeniem na opakowania po napojach i wodzie, bezbarwne oraz w kolorze niebieskim i zielonym,

3) **zielone** oznaczone napisem „Szkło”, z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła,

4) **brązowe** oznaczone napisem „Bio”, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

1. Odpady niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach wyłącznie do tego celu przeznaczonych i oznaczonych napisem „odpady zmieszane”.
2. Dopuszcza się gromadzenie i przekazywanie przedsiębiorcy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w workach foliowych dostosowanych do gromadzenia tego typu odpadów, w kolorach wykluczających sugerowanie, że zawierają odpady zebrane selektywnie, wyłącznie w sytuacji, gdy ilość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, przekroczy łączną objętość pojemników, w jakie winien wyposażyć nieruchomość jej właściciel, mając na uwadze treść § 9.
3. Właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem jednorodzinnym, który złożył deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi otrzyma od gminy worki na odpady selektywnie zebrane.
4. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, prowadzących kompostowanie bioodpadów w kompostownikach przydomowych z obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na bioodpady.
5. Właściciele nieruchomości zabudowanych obowiązani są do stosowania indywidualnych kodów kreskowych służących do oznakowania pojemników oraz worków. Oznakowanie pojemników oraz worków przez właściciela nieruchomości jest obowiązkowe.
6. Otrzymane kody kreskowe należy umieścić na pojemniku lub worku w widocznym miejscu.

§ 9. 1. Odpady komunalne zbierane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach, kontenerach lub workach przeznaczonych do tego celu przeznaczonych o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:

1. dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi – 30 l w przeliczeniu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na nieruchomości,
2. dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 1,5 l w przeliczeniu na każde dziecko/ucznia i pracownika,
3. dla obiektów użyteczności publicznej – 1,5 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników,
4. dla lokali handlowych – 20 l w przeliczeniu na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,
5. dla lokali gastronomicznych – 10 l w przeliczeniu na jedno miejsce konsumpcyjne,
6. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 50 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników,
7. dla hoteli, domów opieki, szpitali – 10 l w przeliczeniu na jedno łóżko,
8. dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 7 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla kilku działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek).

2. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) należy gromadzić w pojemnikach o minimalnej pojemności lub zespołach pojemników uwzględniając następujące normy:

1. dla nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi – 30 l w przeliczeniu na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l na nieruchomości,
2. dla nieruchomości wielorodzinnych – 30 l w przeliczeniu na mieszkańca,
3. dla przedszkoli i szkół wszelkiego typu – 3 l w przeliczeniu na każde dziecko/ucznia i pracownika,
4. dla obiektów użyteczności publicznej – 110 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników,
5. dla lokali handlowych – 50 l w przeliczeniu na każde 10 m² powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na lokal,
6. dla lokali gastronomicznych – 20 l w przeliczeniu na jedno miejsce konsumpcyjne,
7. dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 110 l w przeliczeniu na każdych 10 pracowników,
8. dla hoteli, domów opieki, szpitali – 20 l w przeliczeniu na jedno łóżko,
9. dla ogrodów działkowych, terenów rekreacyjnych – 20 l w przeliczeniu na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku (dopuszcza się jeden pojemnik dla kilku działek o pojemności stanowiącej iloczyn normatywnej pojemności i liczby działek);

3. Prowadzący działalność handlową w zakresie handlu artykułami spożywczymi lub gastronomii są zobowiązani do dodatkowego ustawienia kosza na odpady w pobliżu wyjścia lub na zewnątrz lokalu o pojemności min 60 l.

4. Pojemność oraz ilość pojemników należy dostosować do potrzeb danej nieruchomości w szczególności do ilości wytworzonych odpadów wynikającej z liczby osób zamieszkujących na nieruchomości.

§ 10. 1. Tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak: drogi publiczne, chodniki, przystanki komunikacyjne, parki, skwery, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

§ 11. Ustala się następujące warunki utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich odebraniem:

1. pojemniki należy utrzymywać w stanie czystości zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz;
2. pojemniki po ich opróżnieniu nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów;
3. pojemniki nie mogą być uszkodzone lub pozbawione stałych elementów, np. pokrywy, worki winny być zawiązane i nieuszkodzone (np. rozerwane), by ich zawartość nie wydostawała się na zewnątrz;
4. pojemnik oraz worki powinny być ustawione w stałym miejscu. Dostęp do nich winny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek zbierać w nich odpady komunalne;
5. pojemniki na odpady powinny być okresowo dezynfekowane;
6. miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w czystości.

Rozdział V

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

**§ 12.** 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych w sposób systematyczny, gwarantujący utrzymanie i zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczenie w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpowiednich rodzajów odpadów i odpowiednio oznaczonych, a następnie przekazane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne lub do Punktu Selektywnego Zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, do drogi przejazdu samochodu odbierającego odpady.

**§ 13.** 1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:

1. odpady niesegregowane (zmieszane) zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą,
2. papier, makulaturę, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, szkło, zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3. odpady z metalu można również przekazywać innemu uprawnionemu podmiotowi,
4. odpady ulegające biodegradacji właściciele nieruchomości mogą umieszczać w odpowiednich pojemnikach lub workach koloru brązowego i w wyznaczonych dniach przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady, albo przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarowywać w przydomowych kompostowniach;
5. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto odpady te można przekazać innemu uprawnionemu podmiotowi,
6. meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
7. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne można przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przekazać je uprawnionemu podmiotowi na własny koszt lub zagospodarować zgodnie z ustawa o odpadach,
8. zużyte opony należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ponadto zużyte opony można przekazać innemu uprawnionemu podmiotowi.
9. wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
10. zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
11. odpady niebezpieczne, przeterminowane leki oraz odpady niekwalifikujące 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 należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
12. chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
13. żużle i popioły z domowych palenisk należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
14. styropian budowlany, który powstał w gospodarstwie domowym w wyniku przeprowadzenia przez właściciela drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia prowadzenia robót do Starosty, można przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

**§ 14.** 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
* z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie miasta nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
* z budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wsi nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
* z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na 10 dni, a w okresie od
1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień.
* z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
1. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów:
* z budynków mieszkalnych jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, a w okresie od 1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
* z budynków wielolokalowych nie rzadziej niż raz na 10 dni, a w okresie od

1 kwietnia do 31 października nie rzadziej niż raz na tydzień.

1. tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, opakowania ze szkła, papier i makulatura oraz odzież i tekstylia - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
2. odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż tydzień po zakończeniu prac budowlanych, remontowych
i modernizacyjnych,
3. meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, żużle
i popioły z domowych palenisk - według potrzeb właścicieli nieruchomości, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku
4. odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz w miesiącu.

**§ 15. 1.** Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych przejściowo gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych przejściowo gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do indywidualnego zużycia wody, tak by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

3. Częstotliwość opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być zgodna z instrukcją ich eksploatacji – nie rzadziej niż raz w roku.

**Rozdział VI**

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

**§ 16.** Właściciele nieruchomości w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, powinni w miarę możliwości:

1. kupować produkty w opakowaniach zwrotnych;
2. korzystać z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania;
3. unikać zakupu towarów nadmiernie opakowanych;
4. używać toreb wielokrotnego użytku do zakupów codziennych;
5. zgniatać plastikowe butelki, opakowania wielomateriałowe oraz tekturowe przed wrzuceniem do pojemników na odpady;
6. przekazywać stare, nieuszkodzone meble organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym;

**§ 17.** Zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, czyli umieszczanie
w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie musi być prowadzone w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska.

**Rozdział VII**

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

**§ 18.** 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniając ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

1. Właściciel lub opiekun psa wyprowadzając go poza teren własnej posesji ma obowiązek prowadzenia go na smyczy, a psa rasy uznanej za agresywną lub zachowującego się w sposób agresywny dodatkowo w kagańcu.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. Odchody zwierząt należy umieszczać w oznakowanych pojemnikach, koszach lub pojemnikach na odpady „zmieszane”.

**Rozdział VIII**

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

§ 19. 1. W Gminie Kolbuszowa, na terenach wyłączonych z produkcji rolnej dopuszcza się hodowlę zwierząt gospodarskich w zabudowie jednorodzinnej i gospodarstwach typu zagrodowego wyposażonych w budynki inwentarskie spełniające wymogi określone w przepisach odrębnych.

1. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt gospodarskich powinny dołożyć starań, aby zwierzęta były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Osoby prowadzące hodowlę zwierząt przeciwdziałają zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych nieczystościami powstałymi podczas chowu i hodowli zwierząt.
3. Zwierzęta gospodarskie powinny mieć zapewnione odpowiednie pomieszczenia do ich hodowli oraz powinny być zabezpieczone przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości.

**Rozdział IX**

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

**§ 20.** 1.Obowiązkową deratyzacją objęte są obszary zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, obiekty użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz nieruchomości w obrębie, których utrzymywane są zwierzęta gospodarskie.

2. Obowiązkową deratyzację przeprowadza się raz w roku, w miesiącu październiku