**PROJEKT**

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr …………….

Rady Miejskiej Turku

z dnia ……………..2020 r.

**REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK**

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

**§ 1**

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Turek dotyczące:
2. wymagań w zakresie:
3. selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,
4. selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w ust. 1 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,
5. uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
6. mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności 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 pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków;

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

**§ 2**

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.);
3. gminie – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Turek;
4. PSZOK - punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
5. nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują osoby, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje stale lub czasowo, spożywa posiłki.
6. nieruchomościach niezamieszkałych - należy przez to rozumieć nieruchomości, na których osoby nie zamieszkują ale powstają w ich obrębie odpady komunalne. Do nieruchomości niezamieszkałych należą w szczególności: szkoły, przedszkola, biblioteki, urzędy, ośrodki kultury i sportu, cmentarze, ujęcia wody, oczyszczalnie ścieków, boiska sportowe, ścieżki i szlaki rowerowe, posterunki policji i innych służb, parki, place, ulice i drogi wraz z chodnikami, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, puby, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, pensjonaty, domki letniskowe, salony fryzjerskie, biura, sklepy, zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne.

Rozdział II.

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

**§ 3**

1. Wprowadza się wymagania dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz przyjmowania odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obejmujących następujące frakcje:

1) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury,

2) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

3) tworzywa sztuczne w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,

4) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, w tym odpady zielone,

7) odpady niebezpieczne,

8) przeterminowane leki,

9) chemikalia,

10) 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,

11) zużyte baterie i akumulatory,

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

14) zużyte opony,

15) odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne,

15) odpady tekstyliów i odzieży,

16) odpady popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujące odpady powstałe w wyniku spalania węgla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych.

2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zobowiązani są zbierać i gromadzić w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.

3. Pozostałe odpady, po wysegregowaniu frakcji odpadów wskazanych w ust. 1, stanowią niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i umieszcza się je w pojemnikach do tego przeznaczonych.

4. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Częstotliwość odbierania odpadów została określona w rozdziale 4 Regulaminu.

5. Popiół należy gromadzić w dodatkowym pojemniku, przeznaczonym wyłącznie do jego zabrania.

**§ 4**

Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego powinno nastąpić, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej.

**§ 5**

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami dopuszcza się jedynie z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:
2. stosowane są środki ulegające biodegradacji,
3. mycie prowadzone jest w miejscach o utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego.
4. Zabrania się mycia pojazdów na nieruchomościach przeznaczonych do użytku publicznego.
5. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się pod warunkiem:
6. gromadzenie powstających odpadów w pojemnikach do tego przeznaczonych,
7. zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.

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, WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I WORKÓW ORAZ UTRZYMANIA POJEMNIKÓW W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM

**§ 6**

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o odpowiedniej pojemności, uwzględniając częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości.

2. Do zbierania odpadów na terenie gminy przewidziane są:

1) pojemniki na odpady o pojemności: 120 l, 240 l, 1100 l,

2) pojemniki przeznaczone do odpadów popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujące odpady powstałe w wyniku spalania węgla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych o pojemnościach od 80 l do 120 l,

3) worki z folii polietylenowej LDPE o minimalnej pojemności 60 l,

4) kontenery o pojemności od 6,5 m³,

5) kosze uliczne.

3. Pojemniki na odpady winny być wyposażone w kółka umożliwiające odbieranie odpadów z tych pojemników oraz dostosowane do samochodów odbierających odpady.

4. Do potrzeb selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów stosuje się pojemniki lub worki następującego koloru:

1) niebieskiego – z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem „PAPIER”;

2) żółtego – z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, oznaczonych napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”;

3) zielonego – z przeznaczeniem na odpady ze szkła bezbarwnego i kolorowego, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczonych napisem „SZKŁO”;

4) brązowego – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczonych napisem „BIO”;

5) czarnego lub szarego – z przeznaczeniem na odpady popiołu z budynków ogrzewanych paliwem stałym obejmujący odpady powstałe w wyniku spalania węgla i drewna w paleniskach indywidualnych gospodarstw domowych na terenie nieruchomości zamieszkałych, oznaczony napisem „POPIÓŁ”.

5. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) zbierane są wyłącznie do pojemników o pojemnościach określonych w niniejszym rozdziale. Pojemniki powinny być opatrzone napisem „ODPADY NIESEGREGOWANE (ZMIESZANE).

6. W pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy umieszczać wyłącznie te odpady, które nie są odpadami, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 1 niniejszego Regulaminu lub są to odpady, które nie nadają się do segregacji.

**§ 7**

1. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w pojemnikach, które przystosowane są wyłącznie do tego celu i obsługiwane są przez specjalistyczne środki transportu, w następującej kolorystyce, przeznaczeniu i pojemności:

1) niebieski - 0,11 - 2,5 m3;

2) zielony - 0,11 – 2,5 m3;

3) żółty - 0,11 - 2,5 m3;

4) brązowy - 0,11 - 7 m3,

5) czarny lub szary – na popioły - 0,80 - 2,5 m3

2. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej należy ustawić w tzw. Gniazda, w których znajdować się powinny min 5 pojemniki, a w przypadku braku miejsca, odpowiednia ilość pojemników, tak aby gromadzić poszczególne frakcje odpadów określone w ust. 1 – po jednym na każdą frakcję oraz na pozostałe odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, przy czym 1 gniazdo powinno przypadać na nie mniej niż 300 osób, chyba, że w danej nieruchomości zamieszkuje mniej osób.

3. W zabudowie jednorodzinnej do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stosuje się worki polietylenowe PE-HD w kolorach określonych w ust. 1, z przeznaczeniem i pojemnością na:

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji – 0,06 – 0,12 m3 (60 – 120 l);

2) szkło bezbarwne i kolorowe o pojemności 0,06 – 0,08 m3 (60 – 80 l).

4. W zabudowie jednorodzinnej odpady ulegające biodegradacji mogą być kompostowane w przydomowych kompostownikach.

5. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są bezpłatnie udostępniane właścicielom nieruchomości zamieszkałych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani na swój koszt do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (segregowanych) wymienionych w ust. 1.

7. Worki polietylenowe PE-HD do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej są bezpłatnie dostarczane właścicielom nieruchomości „na wymianę” z tym, że nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym ich dostarczenie oraz obsługa jest wykonywana przez przedmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

8. Worki polietylenowe PE-HD do selektywnej zbiórki odpadów dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są bezpłatnie dostarczane właścicielom nieruchomości „na wymianę” z tym, że nie rzadziej niż raz w miesiącu, przy czym ich dostarczenie oraz obsługa jest wykonywana przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

9. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia zebranych selektywnie odpadów komunalnych wynosi:

1) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych – 0,003 m3 na mieszkańca;

2) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu - 0,0015 m3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

3) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,0015 m3 na każdych 10 pracowników;

4) dla lokali handlowych - 0,02 m3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 0,025 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy punkt;

6) dla lokali gastronomicznych – 0,01 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;

7) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 0,05 m3 na każdych 10 pracowników;

8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów itp. – 0,01 m3 na jedno łóżko;

9) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,007 m3 na działkę.

**§ 8**

1. Pozostałe odpady niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne nie wymienione w § 3 ust. 2 Regulaminu, powstające na terenie nieruchomości należy gromadzić do pojemników o pojemności 0,6 – 7 m3, które przystosowane są wyłącznie do tego celu i obsługiwane są przez specjalistyczne środki transportu.

2.Pojemniki do gromadzenia pozostałych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych wymienionych w ust. 1 są bezpłatne udostępnione właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne są zobowiązani na swój koszt do wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych (niesegregowanych) wymienionych w ust. 1.

4. Minimalna pojemność pojemników do gromadzenia pozostałych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) komunalnych wynosi:

1) dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 0,035 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;

2) dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych - 0,006 m3 na mieszkańca;

3) dla żłobków i przedszkoli oraz szkół wszelkiego typu – 0,003 m3 na każde dziecko, ucznia (studenta) i pracownika;

4) dla obiektów użyteczności publicznej - 0,11 m3 na każdych 10 pracowników;

5) dla lokali handlowych – 0,04 m3 na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na lokal;

6) dla punktów handlowych poza lokalem – 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3 na każdy punkt;

7) dla lokali gastronomicznych – 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;

8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik 0,11 m3;

9) dla zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych, w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – pojemnik 0,11 m3 na każdych 10 pracowników;

10) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli, pensjonatów, itp. - 0,02 m3 na jedno łóżko;

11) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – 0,002 m3 na działkę.

5. W przypadku określonych w ust. 3 pkt 4 i 5, jeśli prowadzona jest działalność spożywcza lub gastronomiczna, oraz w ust. 3 pkt 6 i 7, należy dodatkowo, na zewnątrz, poza lokalem, ustawić odpowiednią do potrzeb liczbę koszy na odpady.

**§ 9**

1. Średnia ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w ciągu miesiąca wynosi:

1) w żłobkach, przedszkolach, szkołach, uczelniach 5 litrów na każde dziecko, ucznia, studenta w związku z nauką lub przebywaniem oraz 20 litrów na każdego pracującego;

2) w szpitalach, hotelach, domach opieki, internatach i innych placówkach całodziennego pobytu 15 litrów na każde łóżko oraz 20 litrów na każdego pracującego;

3) w lokalach handlowych:

a) dla powierzchni lokalu do 100 m2 – 2 litry na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

b) dla powierzchni lokalu od 101 m2 do 300 m2 – 1,5 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

c) dla powierzchni lokalu od 301 m2 do 1 500 m2 - 1 litr na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

 d) dla powierzchni lokalu powyżej 1 500 m2 – 0,5 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego;

4) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji 15 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne lub 5 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali czynnych tylko w weekendy oraz 20 litrów na każdego pracującego;

5) w lokalach gastronomicznych i ulicznych punktach szybkiej konsumpcji nie posiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych minimum 240 litrów na lokal oraz 20 litrów na każdego pracującego;

6) w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, przychodniach, gabinetach lekarskich, biurach, instytucjach i urzędach, aptekach,

a) dla powierzchni lokalu do 120 m2 - 2 litry na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

b) dla powierzchni lokalu od 121 m2 do 800 m2 – 1,8 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

c) dla powierzchni lokalu od 801 m2 do 1 500 m2 - 1,5 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

 d) dla powierzchni lokalu od 1501 m2 do 2 500 m2 - 1,2 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

e) dla powierzchni lokalu od 2501 m2 do 4000 m2 - 1 litr na każdy 1m2 użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

f) dla powierzchni lokalu powyżej 4000 m2 – 0,7 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego;

7) w magazynach i hurtowniach:

a) dla powierzchni lokalu do 120 m2 – 1 litr na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

b) dla powierzchni lokalu od 121 m2 do 800 m2 – 0,9 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

c) dla powierzchni lokalu od 801 m2 do 1 500 m2 – 0,7 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

d) dla powierzchni lokalu od 1501 m2 do 2 500 m2 – 0,6 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

e) dla powierzchni lokalu od 2501 m2 do 4000 m2 – 0,5 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego,

f) dla powierzchni lokalu powyżej 4000 m2 – 0,3 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej lokalu oraz 20 litrów na każdego pracującego;

8) na placach budowy 20 litrów na każdego pracującego;

9) w instytucjach kultury i obiektach sportowych, w tym m. in. teatry, muzea, galerie, biblioteki i stadiony, hale sportowe, korty tenisowe, kąpieliska 3 litry na każde miejsce na widowni lub trybunie oraz 20 litrów na każdego pracującego;

10) na placach i halach targowych, giełdach 120 litrów na każde rozpoczęte 15m2 powierzchni punktu handlowego/stanowiska;

11) w domkach letniskowych i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (ogrody działkowe) 10 litrów na każde letnisko/działkę;

12) na cmentarzu 8 litrów na jedno miejsce grzebalne;

13) na nieruchomościach z obiektami garażowymi i parkingami 5 litrów na jedno miejsce garażowe/parkingowe;

14) w obiektach sakralnych 0,5 litra na każdy 1m2 powierzchni użytkowej obiektu.

**§ 10**

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nie utrudniający korzystania z nieruchomości.
2. Odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powstające w gospodarstwach domowych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, należy selektywnie zbierać i gromadzić oddzielnie.
3. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe na terenie nieruchomości, należy gromadzić w specjalnych pojemnikach uniemożliwiających pylenie, przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

**§ 11**

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane oddzielnie, zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych przepisach.

**§ 12**

1.Nieczystości ciekłe, które nie są odprowadzane do sieci kanalizacyjnych, bądź przydomowej oczyszczalni ścieków, należy gromadzić w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających wymaganiom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186).

2. Normatywne ilości nieczystości ciekłych powstające na nieruchomości wylicza się według zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

**§ 13**

W miejscach publicznych (np. chodniki, place, parki, skwery, zieleńce, przystanki autobusowe itp.) drobne odpady komunalne należy gromadzić w koszach ulicznych.

**§ 14**

1. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla ich użytkowników jak i pracowników podmiotu odbierającego odpady, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.

2. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawić w granicach nieruchomości z zachowaniem warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), na równej nawierzchni w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.

3. Miejsce ustawiania pojemników na odpady komunalne właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości, tak aby nie powodowały zagrożenia dla zdrowia użytkowników.

4. Pojemniki lub worki należy ustawiać tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego, tak aby uniemożliwić rozrywanie worków przez zwierzęta.

5. Pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być tak ustawione, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych.

**§ 15**

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania:

1) pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:

a) umieszczanie w pojemnikach określonego koloru lub oznaczonych napisami wyłącznie odpadów do nich przeznaczonych,

b) poddawanie pojemników myciu i dezynfekcji w przypadku takiej potrzeby,

c) zapewnienie prawidłowego stanu technicznego umożliwiającego odbieranie pojemników poprzez system załadowczy,

d) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych,

2) w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów obejmującym zapewnienie, aby miejsca te wolne były od odcieków, odpadów zalegających na posadzce luzem lub w workach nieprzeznaczonych do gromadzenia odpadów albo w innym miejscu poza pojemnikami workami poprzez:

a) usuwanie odpadów leżących wokół pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,

b) zapewnienie swobodnego dostępu do każdego pojemnika, worka,

c) wykluczenie możliwości ugrzęźnięcia pojemników, worków w błocie lub śniegu.

Rozdział IV.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH I NIECZYSTOŚCI STAŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO

**§ 16**

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.

2. Zabrania się bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód i do ziemi.

**§ 17**

Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

**§ 18**

1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazują je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych albo na odbieranie odpadów komunalnych.

2. Częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości:

1) w budynkach jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) w budynkach wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na tydzień,

3) w obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz budynkami, w których prowadzona jest działalność gospodarcza – nie rzadziej niż raz na tydzień.

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów selektywnie zbieranych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w workach, pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazują je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych albo na odbieranie odpadów komunalnych.

4. Częstotliwość pozbywania się selektywnie zbieranych odpadów komunalnych:

1) „papier” - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

2) „metale i tworzywa sztuczne”- nie rzadziej niż raz na miesiąc,

3) „szkło” - nie rzadziej niż raz na miesiąc,

4) odpady ulegające biodegradacji w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych:

 a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,

5) odpady ulegające biodegradacji w budynkach mieszkalnych wielkolokalowych:

a) w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na tydzień,

b) w okresie od 1 listopada do 31 marca – nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie.

4) „popiół” - niezależnie od rodzaju zabudowy i nieruchomości – co najmniej 2 x m-c w okresie od października do kwietnia, w miesiącu maju i wrześniu 1 x w m-c.

1. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończonej imprezie, również z terenów przyległych, jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą).
2. Częstotliwość opróżniania koszy ulicznych powinna się odbywać po ich wypełnieniu, jednak nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu.

**§ 19**

1. Pozbywanie się przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych polega na wystawieniu pojemników, worków przeznaczonych do ich zbierania, przed posesję do godziny 7.00 dnia odbioru określonego w harmonogramie odbioru odpadów.

2. Transport odpadów do PSZOK właściciele nieruchomości zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Odpady dostarczane do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach lub innych urządzeniach przystosowanych do gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

**§ 20**

1. W zabudowie jednorodzinnej odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlano-remontowych odbywać się będzie w ramach kwartalnych zbiórek oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów na bieżąco, albo na indywidualne zgłoszenie odpłatnie.

2. W zabudowie wielorodzinnej odbieranie odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych leków, chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon oraz odpadów budowlano-remontowych odbywać się będzie w ramach kwartalnych zbiórek po uprzednim (minimum 14 dni przed planowanym terminem zbiórki) poinformowaniu zarządcy lub właściciela zabudowy wielorodzinnej o terminie wywozu odpadów oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów na bieżąco, albo na indywidualne zgłoszenie odpłatnie.

3. W ramach kwartalnych zbiórek odpadów problemowych ustala się dopuszczalny limit odbioru:

1) zużytych opon w ilości 4 sztuki na gospodarstwo domowe w ciągu 4 lat;

2) odpadów budowlanych, rozbiórkowych i gruzu w ilości 120 litrów na gospodarstwo domowe w ciągu roku.

**§ 21**

1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczający 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 z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa miesiące, z zastrzeżeniem ust. 1, poprzez zlecenie usługi uprawnionemu podmiotowi, z którym została podpisana umowa.

3. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odcieków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

**§ 22**

Właściciele przydomowych kompostowników na odpady biodegradowalne są zobowiązani do ich systematycznego zagospodarowania, aby nie powodować zanieczyszczeń ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych.

Rozdział V.

INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI

**§ 23**

1. Odpady komunalne zebrane na terenie Gminy Miejskiej Turek należy przekazać do instalacji zgodnie z obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami.

2. Wytwórcy odpadów komunalnych zobowiązani są do stosowania takich form konsumpcji oraz surowców i materiałów, które pozwolą utrzymać ilość wytwarzanych odpadów na możliwie najniższym poziomie.

3. Odpady ulegające biodegradacji powstające w gospodarstwach domowych powinny być w miarę możliwości wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej.

4. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania wyrobów zawierających azbest zgodnie z Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Turek.

**§ 24**

1. Właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilości, a także podejmować działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów.

2. Wytwórcy odpadów komunalnych, w celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości powinni:

1) używania toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów;

2) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;

3) korzystanie z opakowań, pudełek, pojemników, słoików, które nadają się do wielokrotnego wykorzystania;

4) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych;

5) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież;

6) przekazywanie starych, nieuszkodzonych mebli organizacjom charytatywnym lub innym zainteresowanym;

7) opróżniać opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem ich w pojemniku, worku na odpady zbierane selektywnie,

8) redukować objętości odpadów opakowaniowych poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem ich w pojemniku, worku na odpady zbierane w sposób selektywny.

Rozdział VI.

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCE NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU

**§ 25**

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do sprawowania nad nimi właściwej opieki i dozoru.
3. Utrzymywanie zwierzęcia domowego na terenie nieruchomości może mieć miejsce wówczas, gdy zwierzę domowe znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie.
4. Psy wykorzystywane do pilnowania powinny być zabezpieczone przed wydostaniem się poza teren pilnowanego obiektu.
5. Wyprowadzanie psów wymaga natychmiastowego usuwania przez osoby wyprowadzające psa zanieczyszczeń pozostawionych przez te zwierzęta, co nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

Rozdział VII.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM ZAKAZ ICH UTRZYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH

**§ 26**

1. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy zwartych terenów, zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, instytucje użyteczności publicznej, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
2. Prowadzący hodowlę zwierząt gospodarskich 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) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych.

Rozdział VIII.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINY JEJ PRZEPROWADZENIA

**§ 27**

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:
2. zabudowane budynkami wielorodzinnymi,
3. zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania produktów rolno – spożywczych.
4. Deratyzację na obszarach wymienionych w ust. 1 należy przeprowadzić co najmniej raz w roku, w miesiącach od września do października.

Rozdział IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

**§ 28**

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odrębne przepisy.

2. Do prowadzenia kontroli i nadzoru nad realizacją obowiązków, określonych w niniejszym Regulaminie, upoważnione są organy przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.

4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów niniejszego Regulaminu stosowane będą środki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa.