 Rady Gminy w Zlotej
z dnia 23 marca 2005 roku
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego sołectwa Zlota na lata 2005-2013

Na podstawie art. 18, ust. 1 pkt 15 ustawy $z$ dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy w Złotej uchwala, co następuje :
§ 1. Przyjmuje się Plan Rozwoju Lokalnego solectwa Zlota gmina Złota na lata 2005-2013, stanowiący załącznik do niniejszej uchwaly, przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego Solectwa Zlota z dnia 25 stycznia 2005 roku.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Załąceznik Nr 1 Do Uchwaty Nr II/7/2005
Rady Gminy w Zhotej z dinia 23 marca 2005 roku

## PLAN

ROZWOJU LOKALNEGO SOLECTWA ZLOTA GMINA ZLOTA NA LATA 2005-2013

## SPIS TRESCI:

1. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU

LOKALNEGO - str. 5 .
II. CHARAKTER YSTYKA MIEJSCOWOSCI ZLOTA, W KTÓREJ REALIZOWANY BEDZIE PROJEKT ORAZ PLANOWANE KIERUNKI JEJ ROZWOJU

- str. 5-25.


## 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI

ZLOTA. ANALIZA STANU RZECZYWISTEGO

- str. S-25.
1.1. Pofożenie, powierzchnia, ludność -str. 5-6.
1.2. Śodowisko przyrodnicze - str. 6-8.
1.3. Turystyha - str. 8-10.
1.4. Zagospodarowanie przestrzenne -str. $10-17$.
a. Uwarunkowania ochrony środowiska - str. 10-11.
b. Infrastruktura techniczna -str. I1-17.
b.1. Stan systemu komunikacji -str. 11.
b.2. Gospodarka wodno-ściekowa - str. - 12 .
b.3. Energetyka - str. - 12 .
b.4. Telekomunikacja - str. 12-13.
b.5. System odprowadzania wod opadowych str. I3.
b.6. System gazowniczy - str. 13.
b.7. Gospodarka odpadami - str. 13.
b.8. Wlasność nieruchomosici - str. $13 a-15$.
b.9. Start obiektów dziedzictwa kulturowego - str. 15-17.
b.10.Identyfikacja problemow str. 17.
1.5. Gospodarka - str. 17-19.
1.5.J. Glówne dzialy gaspodarki - str. 17-18.
1.5.2. Rynek prucy - str. IS.
1.5.3. Ludność wedlug źródel utrzymania - str. 18-19.
1.5.4. Identyfikacja problemów - str. - 19.
1.6. Sfera spoleczna - str. 19-25.
1.6.1.Struktura wiekowa ludności wsi Zlota str. - $19-20$.
1.6.2. Ludnosé wedlug poziomu wykszalcenia w wieku 13 lat i wiepcej- str. 20-21.
1.6.3.Ludnosć wedlug ekonomicznych grup wieku - str.21-22.
l.6.4. Edukacja - str. 23.
1.6.5. Ochrona przecinpozarowa ~ str. 23.
1.6.6. Bezpieczeristwo publiczne - str. 23.
1.6.7. Opieka zdrowotna - str. 24.
1.6.8. Pomoc spoleczna - str .24-25.
1.6.9. Identyfikacja problemów - str. 25.
III. OCENA MOCNYCH I S£AB YCH STRON - str. 25-27.
I. Mocne strony - str. 25.

2. Stabe strony - str. 26.
3.Szanse - str. 26-27.
3. Zagrożenia - str. 27.
IV. OPIS CELÓW STRATEGICZNYCH PLANU ROZWOJU LOKALNEGO WSY ZLOTA - str. 28-32.
V. FUNDUSZE STRUKTURALNE - str. $33-38$.
4. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - str. 33-34.
5. Sektorowy Program Operacyiny. Restruhturyzacja i Modernizacja Sekfora Żywnosciowego oraz Rozwoj Obszarów Wiejskich - str. 34-36.
6. Europejski Fundusz Spolecziy str. 36-38.
VI. PRZYKLAD PROJEKTÓW FINANSOWANYCH $Z$ SPO "RESTRUKTURYZACJA
I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO I ROZWÓ OBSZARÓW WIEJSKICH" - str. 39-40.

> VII. OPIS PLANOW ANEGO PRZEDSIEWZIECIA PRZEWIDZLINEGO DO PRZEWIDZLANEGO DO REALIZACII W SOEECTHIE ZLOTA WSPOLFINANSOWANEGO Z DZLAEANLA „ODNOWA WSI I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Z UWZGLEDNIENIEM SZACUNKOWEGO KOSZTORYSU I HARMONOGRAMU str. 41-45.

## VIII. SYSTEM WDRAŻANIA - str. 46.

LX. SPIS TABEL Str. 47.
X. MAPA ZADAŃ.

## I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie gmina wiejska Złota, w powiecie pińczowskim, obejmujacy solectwo Ztota.

Plan Rozwoju Lokatnego zakladany jest na lata 2005-2013. Uwzględnia ou dwa okresy, tj. lata 2005-2006 oraz lata 2007 - 2013.

## II. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI ZLOTA, W KTÓREJ BEDZIE REALIZOWANY PROJEKT ORAZ PLANOWANE KIERUNKI JEJ ROZWOJU.

## 1. INWENTARYZACJA ZASOBÓW WSI ZLOTA. ANALIZA STANU RZECZYWISTEGO.

### 1.1. Polożenie, powierzchnia, ludność.

Wieś Zlata poloz̀ona jest $\mathbf{2 3} \mathrm{km}$ na południowy wsehód ad Pińczowa. Jest siedriba gminy Ztota. Petri funkejé Centram Rozwoju Lokalnego. Gruina Zlota leży w poludniowej czesci województwa świętokrzyskiego w regionie zwanym „Ponidzie".

Graniczy z gminami : Czarnocin, Wiślica, Pinczów: Obszar gminy w $90 \%$ przypada aa teren dwóch parków krajobrazowyeh; Nadnidziaískiego i Kozubowskiezo. Rzeżba terenu jest moeno zróżnicowana.

Klinat gminy jest charakterystyczny dia środkowej częsci Polski. Jego lagodnosé daje duze możliwosei w zakresie produkeji rohnejŚrednia roczba iloke opadów osiąga okolo 567 mm . Średnia temperatura wynasi : w styczniu $3,5^{\circ} \mathrm{C}$, w lipeu $18,5^{\circ} \mathrm{C}$.

Srednio rocznic notuje się 145 - 155 dni $z$ opadami oraz 60 dni bezchmursyeh i 120 calkowicie zachmurzonych.

Przeważają wiatry zachodnie i północno-zachodnic. Sa one przewaz̀nie slabe wicjące $z$ silą $5 \mathrm{~m} / \mathrm{s}$. Okres wegetacji trwa średnio 218 dni. Okres występowania pierwszych przymrozków rozpoczyna się około 20 października, ostatnich zas okolo 24 kwietnia. Odnotowuje się również przymrozki w II dekadzie maja, czasem w czerweu.

Sołectwo Zlota jest jednym z ważniejszych ośrodków wspomagania rozwoju gminy. W nim bowiem znaj̧dują się i funkcjonuja jednostki obslugi wsi i rolnictwa istotne dla rozwoj̣ı spoleczno-gospodarczego. Dla większości solectw Zlota jest również wałnym osrodkiem ushugowo-handlowym.

Zajmuje powierzchnię 1158 ha, co stanowi $14,2 \%$ powierzchni ogólnej gminy. Na uzzytki rolne przypada 1104 ha w tyna na grunty orne 345 ha, sady 24 ha, trwale użytki zielone 210 ha. Zamieszkuje tu 915 mieszkaíców, co daje $18,1 \%$ ogółu ludiności gminy. $\mathrm{Na} 1 \mathrm{~km}^{2}$ przypada 79 os $\delta \mathrm{b}$, w gminie 62 osoby. W ostataich latach przyrost naturalny w solectwie jak i gminie jest ujemny. Saldo migracji pokazuje rownié wartość ujemna.

## 1.2. Środowisko przyrodnicze.

Dobrą cechą gminy i sotectwa Zhota sa dobrej jakości gleby. W solectwic okolo 48 \% jest gleb dobrych i bardzo dobrych ( klasy I-III). Gleby ląk í pastwisk należą do kompleksów średniej jakości. Wskaźnik bonitacji gleb osiąga wartość powyżej 140, matomjast rolniczej przestrzeni produkcyjnej okoto 95.

W związku z dzialalnością cztowieka i warunkami atmosferycznymi zachodza negatywne procesy w ekosystemach. Są to problemy do rozwiazywania w ramach planu zagospodarowania przestrzennego.

Ważnym elementens środowiska naturalnego są lasy, które w gminie zajmuja powiertchniç 1017 ha ( $12,4 \%$ ). Położone są one niedaleko wsi. W drzewostanie dominującymi gatunkami są : sosna, modrzew, brzoza, swierk, topola, klon, osika, jawor, olcha i buk.

Na terenie solectwa występują tereny zadrzewione nie będące lasami. Jednym z nich jest park zajmujący okolo 7 ha użytkowany przez Zespól Placówek Oświatowych, OSP, Posterunek Policji i innc instytucje w Zlotej.

Na obszarze gminy Zlota wystepuje od 1986 roku Zespol Parków Krajobrazowych Ponidzia. Obejmuje on poludniowo-wschodnią częsé Garbu Wodzislawskiego 刀a powierzchni 6613 has.

Najwiçkszą rzeką̨ przeplywającą przez gminę jest Nida, której dlugose w granicach gminy wynosi 11 km . Na tym odcinku rzeka nie jest uregulowana. Przez wieś przepływa ciek wodny, zwany Struga.

Podworskie założcnie parkowe w Zlotej w zadrzewieniu posiada takie gatunki jak: modrzew, grab, lipa, klon, jesion, grochodrzew, wierzba, żywotnik, wiąz, sosna, kasztanowiec, bez czarny, topola, orzech whoski.

Poza parkiem istotnym elementem krajobrazu są zadrzewienia skupione wzdtuż dróg $\mathbf{j}$ wokól zagród wiejskich. Spotyka się tu pojedyncze topole, jesiony i wierzby. W ogródkach przydomowych występuj̨̀ świerki, zywotniki, cypryski, jalowce, iglaki i inne. Na uwage zasługuje aleja, zwana Ciernie. Rosną na nicj jesiony, lipy i graby na dugosci okolo 1 km . Na terenach podmokłych rośnie wierzba biała płacząca.

Zadrzewienia poza składnikiem krajobrazu spehniaja funkcje giebo - i wodoochronne. Na terenie gminy wysiępuja utwory cawartorzedowe í sporadyczanie kredowe. Na niewielkim obszarze występują równieź utwory mulowotorfowe.

Nida dla turystów, a szczególnie wędkarzy, odgrywa duzą rolę. Wysteppuje w nicj około 38 gatunkow ryb (karaś,
lin, brzana, Ieszez, karp, sandacz, boleń, sum, ploć, szczupak, okon, wegorz i inne).

W odległości 6 km od Zlotej mieści się w Chrobrzu park podworski $z$ polowy XIX wieku whodzący w sklad zespołu Palacowego Wielopolskich. W parku występuja następające gatunki drzew: kasztanowiec, lipa drobnolistna, klon pospolity, grochodrzew, sosna wejmulka, oleha czarna, jesion zwisly, wierzba, topola, grab pospolity, klon jawor, dąb stypulkowy, platan, milorząb, swierk, wiąz, czeremcha, modrzew, buk ezerwony, bez lilak, sumak ostowiec.

W Woli Chroberskicj w zbiorowisku Stepu Kwietncgo występują: licznie milek wiosenny i zawilec wielokwiatowy oraz dziewięćsil bezlodygowy i wilkzyna ciernista, a także bardzo rzadka na Ponidziu goryezka krzyżowa ( gatunki chronione).

Podobne zbiorowisko wystẹpuje w Pelczyskach (Południowy Stok Zawicnnicy). W jego składzie poza wymienionymi już gatunkami występuje sasanka laqkowa, styplin jedwabisty oraz rezeda mala.

Gatunki chronione wymienione wczésiej i kruszynę pospolita można rofonież spotkać na stokach Kostrzeszyna i Zlotej (Lubowiec).

Sprzyjające do zycia i rozwoju znalazły także zwierzeta. W lasach maja swoje stanowiska dziki, sarny i daniele. Czasem moźna trafié na tropy jelenia i tosia. Spośród awifauny można spotkać bociana bialcgo, często spotykane sa jastrzębie, myszołowy i pustulki.

### 1.3.Turystyka.

Na Ponidziu Złota nalci̇y do ciekawych regionow pod względem przyrodniczym i zabytków kultury materialnej. Wraz z rozwojem gminy i podnoszeniem poziomu jej atrakcyjności warastać będzie ruch turystyczny na naszym terenic.

Gmina Ztota posiada w większości dobrą sieć dróg i korzystne polączenia z gminami ościennymi.

Drogi prowadzą przez malownicze okolice, na których odnotowuje się niewielkie natẹżenie ruchu. Stwarza to dogodne warunki do rozwoju turystki pieszej i rowerowej.

Wszelkic walory sołectwa i gminy Zlota skutecznie przyciagają milośników turystyki.

Sprzyjająym miejscem ( nie tylko dla wędkarzy) jest rzeka Nida. W sezonie letnim jest ona wykorzystywana do wypoczynku i rekreacji i w charakterze poznawezym przez mieszká́ców z różnych stron kraju.

Popularną imprezą są splywy kajakowe szlakiem Pińczow-Chroberz-Jurkow-Wiślica.

Gmina jest Srodowiskiem typowo rolniczym pozbawionym przemyslu. Głownym dzialem gospodarczym jest rolnictwo. Debra jakość gleb sprzyja rozwojowi wysokiej jakosci produkcji warzywniczej, ogrodniczej, aboz, okopowych, przenyslowych i pastewnych.

Zlota obok tadnego krajobrazu posiada wiele zabytkow historycznych. W gospodarstwach jest wystarczajaca ilose pokoi dla turystow. Wobrą atrakcją jest Zespól Szkok Rolniczych w Chrobrzu w odleglosci 6 km od Zhotej. W internatach tej szkoly moz̀na zakwaterować i wyżywić okoto 250 osób.

Zlota oferuje czyste i spokajne srodowisko. Oprocz kwater prywatnych są tereny pod pola namiotowe i biwakowe. Z tej moz̀liwości można skorzystac w sąsiedniej wsi Nicgoslawice.

Dobrze rozwinięta jest sié handlowa oferująca petne zaopatrzenie dla turystow.

Złota siçga swoją historią XV wieku. Do zabytków pależ̨̇:

- obiekty podworskie: park z polowy XIX wieku i spichlerz murowany z początku XIX wieku;
- kosció parafialny p.w. Urszuli Ledóchowskiej, plebania i cmentarz;
-obickt archeologiczny z czasów średniowiecza cmentarzysko - gdzic znaleziono w grobach monety : denar Ottona i Adelajdy 991-1040) i denar polski przypisywany Władystawowi Laskonogiemu. Obiekt w Zlotcj jest więc jednym z najwcześniej i najpóźniej datowanym monctami cmentarzyskiem wezesnośredniowiccznym na ziemi krakowskiej. Dalsze prace wykopaliskowe doprowadzily do znalezienia miniaturowego toporka datowanego na X - XII wiek;
- pomnik w Zlotej ku czei partyzantom tej ziemi polegtym w obronie ojczyzny stojacy w centrum wsi;
- kapliczka czerwona i figurki przydrożne;
- aleja ciernic na dhugosei okolo 1 km majaca $w$ swym skadzie takie gatunki drzew jak jesiony, lipy, graby objete ochroną gatunkową.

Zlota posiadala cenny zabytek - spichlerz drewniany z 1719 roku - który zostal przeniesiony do Muzeum Wsi Kicleckiej w Tokarni w 1992 roku.

Interesującym dla turystów pod waględen fauny jest gospodarstwo Pana Tadeusza Ptaka w Zhotej. Posiada on bowien bogate zasoby ptaków ozdobnych w tym egzotyeznych i golębi. Są to wspaniale okazy z róz̀nych stron świata, które przynoszą stawẹ hodowcy i rozsławiają gminę.

### 1.4. Zagospodarowanie przestrzenne.

a. Uwarunkowania ochrony środowiska.

Dzialania na rzecz ochrony środowiska koncentrować się będą na następujacych tcmatach :

- ochrona przyrody ze szczegolnym uwzględnientiem obiektow przyrodniczych i wody pitnej;
- rozwój infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem i oczyszczaniem scickow;
- doskonalenie gospodarki odpadami stalymi i plynnymi.
b. Infrastruktura techniczna.


## b.1. Stan systemu komunikacji.

Przez miejscowosé Złota przebiegaja drogi powiatowe. Są to nastẹpujaçe odcinki :
a) Niegosławice-Zlota-Kostrzeszyn ( 10350 m ),
b) Wola Chroberska - Lubowiec ( 7000 m ).

W skfad dróg gminnych tączących wies Złota z innymi miejscowosciami wchodza niżej wymienione drogi :

- Ziota-Graby ( 5600 m ),
- Biskupice-Žota Duża Wieś ( 2830 m ),
- Zlota-Pelczyska ( 3570 m ),
- Pasieka-Źródła ( 1810 m ),
- Zlota-Mata Wies ( 640 ml ),
- Zlota-Ciernie (1010),
- Zlota-Osiedle Barbara ( 410 m ),
- Zlota przez Struge ( 435 m ).

Drogi posiadaja w większości nawierzchniẹ bitumiczną.
Wszystkie solectwa maja dobre polaczenia komunikacyjne ze Ztota. Stąd z kotei jest korzystra konunikacja w różnych kierunkach, tj. na powiat, wojewodztwo, kraj.

Teren solectwa jest obslugiwany przez Państwową Komunikację Samochodową oraz prywatną komunikację pasażerska. Komunikacja ta zaspokaja potrzeby mieszkańców. W miejscowości Zlota zlokalizowane są dwa przystanki autobusowe.

## b.2. Gospodarka wodno-ściekowa.

Sołectwo Złota wyposażone jest w sieć wodociągową skadającą się z nastẹpujących odcinków:

1) Zlota - Niegostawice - wybudowany w 1970 roku, ujęcie ma dwie studnie o wydajnosci $120 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$.
2) Złota (przysiólek Graby) - wykonany w 1985 roku, ujęcie posiada jedna studnię o wydajnosci $33 \mathrm{~m}^{3} / \mathrm{h}$.
3) Zkota ( przysiólek Lubowiec ) - zrealizowany w 1985 roku, ujecie wyposazone jest w dwie studnie o wydajności 65 $\mathrm{m}^{3} / \mathrm{h}$.

Ogólem we wsi Zhota siec wodociągowa liczy $6,3 \mathrm{~km}$ z 256 przyłaczami. Aktualnie nadzór nad wodociagami sprawuje Urząd Gminy i Związek Międzygminny „Ponidzie" w Kielcach.

Gmina dąży do odzyskania wodociaggów na whasnosé. Na terenie Zlotej nic ma kanalizacji sanitarnej. Ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych i dowozone do oczyszczalni ścieków w Pińczowie.

## b.3. Energetyka.

Gmina posiada pelną elektryfikację terenów soleckich. Przez wies Zlota przebiega linia energetyezna o napięciu 15 kV. Odbiorcy zasilani są ze stacji transformatorowych, które zabezpieczajł̨ ich potrzeby.W Zlotej funkcjonuje oświetlenie uliczne mające za zadanie oświetlenie ulic i placów. Gmina ponosi koszty z tytulu wspornnianych urządzeú elektryeznych.

## b.4. Telekomunikacja.

W latach 1994-1998 przeprowadzono kompleksową telefonizacje gminy. Poziom telefonizacji wsi wynosi okolo
$92 \%$ Zarejestrowanych jest okolo 190 abonentów posiadajacych telefony stacjonarne. Wiele mieszkańców korzysta równieź z telefonií komórkowej. Sprawą rozwojową jest dostęp do internetu. Obecnic internet funkejonuje glównie winstytucjach samorządowych.
b.5. System odprowadzania wód.

Na terenie solectwa Zlota brak jest systemu odprowadzania i oczyszczania wod pochodzących z opadów atmosferycznych.

Wody deszczowe odprowadzane są za pośrednictwem rowów praydroz̀nych do obiektu głownego - Strugi.

## b.6. System gazowniczy.

Gmina Zkota naletzy do Związku Międzygminnego „Gazociąg" w Proszowicach realizując sprawy dotyczące gazyfikacji.

Aktualnie okolo 95 \% gospodarstw rolnych korzysta z gazu z butli, zaopatrując siẹ w punktach sprzedaży utworzonych na wsi.

System gazowniczy może byč wdrożony w latach póżniejszych, jeżeli zaakceptuje go w pelni społeczeństwo gminy, uwzględniająe warunki ekonomiczno-finansowe budowy i utrzymania takowej infrastruktury spolecznej.

> b.7. Gospodarka odpadami.

Na terenie gminy prowadzony byl kontenerowy system skladowania komunalnych odpadów stałych, które wywożone byly na wysypisko śmiecj w Skrzypiowie. Obecnie przechodzi się na system indywidualnego odbioru smieci.

Mieszkańcy akceptują tę metode. Pojemniki odbierane sat przez jednostkę uslugową.

## b.8. Whasność nieruchomości.

Występujace nieruchomosci na terenie wsi Złota sa glównie wlasnością osób fizycznych, a w częsci włusnością gminy, Skarbu Państwa i innych jednostek.

Tabela $n \mathbf{n} 1$
Stan mienia komunalnego we wsi Zlota

| La | Nazwa mienia | Połoze -nie | Nr dzialki, wielkoke ha |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Budynck Urzedu Gminy | Zlota | 254-0,08 ha |
| 2 | Parking | J.w. | 361/11-0,01 ha, 363/7-0,04 ha |
| 3 | Budynek micszkalny | J.w. | 343/1-0,32 ha |
| 4 | Budynek biblioteki gminnej | J.w. | 1344/1-0,17 ha |
| 5 | Zabudowania po byłej SKR | J.w. | 1346/6-0,24 ha |
| 6 | Budynek USC | J.w. | 1346/6-0,24 ha |
| 7 | Dzialka budowlana koło Masarni | J.w. | 346/3-0,08 ha |
| 8 | Stadion | J.w. | 358/1-1,12 ha |
| 9 | Terca stacji wodociagu Lubowiec | J.w. | $\begin{aligned} & 972 / 6-0,0053 \mathrm{ha} \\ & 972 / 8-0,04 \mathrm{ha} \\ & 972 / 9-0,02 \mathrm{ha} \\ & 972 / 5-0,07 \mathrm{ha}, \\ & 973 / 3-0,0168 \mathrm{ba} \\ & 973 / 4-0,196 \mathrm{ha} \\ & 973 / 5-0,198 \mathrm{ha} \\ & 973 / 6-0,198 \mathrm{ha} \end{aligned}$ |
| 10. | Droga na osiedlu Barbara | J.w. | 1276-0,35 ha |
| 11 | Dziatka budowlana niezabudowana | J.w. | $\begin{aligned} & 1279-0,08 \mathrm{ha} \\ & 1280-0,08 \mathrm{ha} \end{aligned}$ |
| 12 | Dzialka niezabudowana pod budownictwo jednorodzinne | J.w. | $\begin{aligned} & 1281-0,08 \\ & 341 / 60,0876 \mathrm{ha} \end{aligned}$ |
| 13 | Dzialka użytkowana przez SZOZ | J.w. | 253/3-0,17 ha |
| 14 | Teren pod pomnikiem | J.w. | 550-0,04 ha |
| 15 | Dzialka zabudowana ze Szkola Podstawowa i boiskiem sport. | J.w. | 341/8-1,9738 ha |


| 1 | 2 | 3 | 4 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 16 | Parking koło Szkoly Podstawowej | Zlota | 341/5-0,0627 ha |
| 17 | Droga | J.w. | 341/4-0,0322 ha |
| 18 | Dzialka zabudowana przy Szkole Podstawowej | J.w. | 341/2 - 0,0517 ha |
| 19 | Mogilnik | J.w. | 798-0,23 ha |
| 20 | Glinik | J.w. | 772-0,22 ha |
| 21 | Nieczynny staw | J.w. | 363/6-4,50 ha |
| 22 | Dziatka rolna | J.w. | 358/2-0,68 ha |
| 23 | Dzialka rolna | J.w. | 361/1-1,07 |
| 24 | Wodopój | J.w. | 530/1-0,03 ha |
| 25 | Działka niexabudowana budowlana kolo Masarni | J.w. | 346/2 - 0,35 ha |
| 26 | Dzialka rolna | J.w. | 363/13-3,61 ha |
| 27 | Droga | J.w. | 359/1-0,02 ha |
| 28 | Dzialka w użytkowaniu wiecz. uź. Szczęśniak i Krzak | J.w. | 253/4-0,01 ha |
| 29 | Dzialka w utytkowaniu wiecz uż. Maciantowicz | J.w. | 333-0,23 ha |
| 30 | Parafia Rzymsko-Katolicka uz. wieczyste | J.w. | $\begin{array}{\|l} \hline 363 / 8-0,32 \\ 363 / 12-0,21 \mathrm{ha} \\ \hline \end{array}$ |
| 31 | Razem - | I | 17,5193 ha |

## b.9. Stan obiektów dziedzictwa kulfurowego.

Ze starych zabytków położonych na terenie wsi Zlota pozostal park podworski z polowy XIX wieku o powierzchni 7 ha oraz spichlcrz murowany $z$ początku XIX wieku, które whodrily w skład folwarku w Zlotej. Obiekty te wymagają renowacji.

Spichlerz drewniany z 1719 roku zostal zabrany do Muzcumin Wsi Kieleckiej w Tokarni.

Do nowych obiektów należy koskciôd, plebania i ementarz, które powstaty dxięki zorganizowaniu parafii rzymsko-katolickicj w Ztotej w 1987 roku. Jest to duże osiągnięcie w życiu gminy i cenne z punktu widzenia religijnego i historycznego.

W Zlotej w centrum wsi stoi pomnik kit czei partyzantom poleglym w obronie ojezyzny. Na Grabach jest postawiony pomnik dla upamiętnienia walk Armii Ludowcj oraz utworzenia Konspiracyjrej Powiatowej Rady Narodowej.

Wymienione obiekty wymagaja odnowienia.
Ważkim wydarzeniem w historii gminy Zlota bylo odznaczenie jej w 1985 r. Krzyżem Gruowaldu II klasy w 40 - rocznice wyzwolenia spod okupacji hitlerowskiej.

ZIota moze poszczycié się odkryciami archeologicznymi. We wsi odkryto cmentarzysko z wezesnego sredniowiecza. Znalezione w grobach monety pochodza z lat 991 - 1040 i x początków XIII wieku.
W kierunki wsi Żturawniki wiedzie aleja „Ciernie", na której rosną drzewa objęte ochroną gatunkową. Aleja wymaga opicki specjalistycznej.

W krajobrazic Zlotej dużł̨ rolẹ odgrywaja zadrzewienia wokól posesji, które wynagają ciaqglego uzupełniania. Odpowiednicj ochrony wynagają także zadrzewienia przydrożnc.

Na terenie solectwa występują : kapliczka oraz wiele斤igurek - mające znaczenie religijne. Te pamiątki również wymagają odnowienia.

Obiekty oswiaty i kultury (szkoły, biblioteka, świetlica) wybudowane w latach 60-tych są remontowane, alc wymagają modernizacji. Modernizacji podlegają równicż: boisko sportowe, place, oswietlenie.

Ponadto konieczne jest równicż urządzenie terenów zicleni i rekfeacji oraz wyznaczenie i oznakowanie szlakow turystycznych.

Najważniejszym dzialaniem będzie realizacja zadań inwestycyjnych związanych z rozwojem infrastruktury, mającej wplyw na rozwój spoleczno-gospodarczy regionu.
b.10. Identyfikacja problemów.

- Brak kanalizacji sanitarnej.
- Brak systemu odprowadzania wod opadowych.
- Rozdrobnicnic gospodarstw.
- Brak setekcji odpadow.
- Brak terenów dla inwestorów z zewnątrz.
- Brak srodków finansowych na remont zabytków.


### 1.5. Gospodarka.

### 1.5.1. Glówne dzialy gospodarki.

Na terenie gminy i solectwa podstawowymi działami gospodarki są : rolnictwo i pozarolnicza działalność gospodarcza. W rolnictwie glównymi galęziami produkcji są: zbożowe, warzywnictwo i ogrodnictwo, okopowe, przemyshowe ( tyton ), zywiec wolowy, wieprzowy oraz mleko.

Na terenie solectwa funkcjonuje ogólem 257 gospodarstw indywidualnych oraz 48 posiadaczy indywidualnych dzialek rolnych o pow. powyżej 0,10 ha. Brak jest przykladów zespolowej gospodarki chlopskiej.

Obok dzjałalności rolniczej rozwija się działalnosć pozarolnicza. We wsi Zlota zarcjestrowanych jest 18 podmiotów gospodarczych. W działalności uslugowej odnotowuje siç: 14 sklepów, 1 punkt RTV, 1 punkt uslug transportowych, 1 piekarnia, 1 punkt pozostala dziatalnosé.

Wymieniona dzialalnosé daje dodatkowe zatradnienie i dochody dla mieszkańców.

Jednakże ryoek pracy jest za szczuply w stosunku do potrzeb. Nie ma zakladów zatrudniajacych powyżej 10 osobb. Zatem 문ównym źródłem utrzymania jest działalnośé rolnicza.

### 1.5.2. Rynek pracy.

Mieszkańcy Zlotej i innych miejscowości są zatrudnieni przede wszystkim w jednostkach dzialających na szezeblu lokalnym jak: Szkola Podstawowa, Gimnazjum, Przedszkole, Ósrodek Zdrowia, Postertınek Policji, Urzqd Gminy, Bank Spóldzielczy w Pinczowie Oddzial w Zhotej oraz w sektorze prywatnym.

Na poxiom zatrudnienia pozytywny wplyw wywicraja instytucje i firmy działające ne terenie powiatu pińczowskicgo. Są to:

- Starostwo Powiatowe w Pińczowie,
- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Pińczowie,
- Komenda Powiatowa Policji w Pínczowie,
- Zaklad Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "GOMAR" w Pińczowic,
- Urząd Skarbowy w Pióczowie,
- Szpital Powiatowy w Pińczowic,
- Zaklad Karny w Pińczowic,
- Zakład Lafarge „Nida Gips" w Gackach,
- Zaklad „Dolina Nidy" w Leszczach.


### 1.5.3. Ludność według źródel utrzynania.

Z ogólnej liczby ludności utrzymuje się z pracy 623 osoby, tj. $65 \%$, z tego z pracy najemnej 196 oséb ( $20,4 \%$ ).

Na rachunek whasny pracuje 427 osób ( 44,6 \% ), w tym w gospodarstwach i działkach rolnych 406 osób ( $42,4 \%$ ).

Z pozostalych źródel utrzymuje się ogólem 335 osob ( $35 \%$ ), w tym z emerytur 239 osób ( $\mathbf{3 8 , 3 \%}$ ogóła ludnosici utrzymującej siç ) i rent 96 osób ( 15,4 \% ogólu utrzymującycb się ).

Przedstawione wyżej dane pochodzą $\chi$ Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkañ 2002 roku i szacunków Urzędu Gminy.

### 1.5.4. Identyfikacja problemów.

* Brak na tercnie gminy większych zakładów pracy.
- Niedostateczna ilosé Srodków na dzialania restrukturyzacyjne w rolnictwie. Brak skutecznych mechanizmów w realizacji stabilnej polityki wspierania sektora roloo-spozywczego ze strony Paístwa.
- W obszarze gminy brak terenów na inwestycja związane z rozwojem uslug pozarolniczych.


### 1.6. Sfera społeczna.

### 1.6.1.Struktura wiekowa Iudnosci wsi Zlota.

Strukturę wiekową ludnosci przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

| Lp. | Wiek | Ogolem |  | Mçżczyźni | Kobicty |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | Osoby | \% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0-14 | 156 | 17,0 | 76 | 80 |
| 2 | 15-19 | 69 | 7,5 | 33 | 36 |
| 3 | 20-29 | 115 | 12,6 | 56 | 59 |
| 4 | 30-39 | 110 | 12,0 | 53 | 57 |
| 5 | 40-49 | 131 | 14,3 | 64 | 67 |
| 6 | 50-59 | 116 | 12,7 | 57 | 59 |
| 7 | 60-64 | 40 | 4,4 | 19 | 21 |
| 8 | 65 i wiexcej | 178 | 19,5 | 987 | 91 |
| 9 | Razem | 915 | 100,0 | 445 | 470 |

W Zlotej dominująca grupa wiekową są mieszkańcy w przedziale wiêkowym $20-59$ lat, która stanowi $51.6 \%$. Dosé liczną grupą są mieszkańcy w wicku powyzej 60 lat, gdzie ich udział w strukturze wynosi 23,8 \%.

Osoby w wieku do 19 roku žycia zajmuja 24,5 \%. W populacji ludności kobiety przeważają mężczyzn o $5,6 \%$.

Powyṡsze dane wynikają ze NSP LiM 2002 r. i szacunków Urzędu Gminy.

### 1.6.2. Ludność wedlug poziomu wyksztalcenia w wieku 13 lat i więcej.

Ludnoke według poziomu wyksztaicenia przedstawiono w tabeli ur 3.

| Lp. | Wyszczególnienie | Osoby | Udxial w \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | Ogolem posiadających wyksztalcenie | 824 | 100,0 |
| 2 | Wyisze | 41 | 5,0 |
| 3 | Policealne | 17 | 2,1 |
| 4 | Śrcdnie og 6 łem | 173 | 21,0 |
|  | w lym: |  |  |
|  | - ogólnoksztalcące | 30 | 3,6 |
|  | - zawodowe | 143 | 17,4 |
| 5 | Zasadnicze zawodowe | 165 | 20,0 |
| 6 | Podstawowe ukończone | 404 | 49,0 |
| 7 | Podstawowe nieukończone ibez wyksztatcenia | 22 | 2,7 |
| 8 | Nie ustalony | 2 | 0,2 |

Dane pochodza z NSP LiM 2002 r. oraz z szacunków Urzę̧du Giminy.

### 1.6.3. Ludność według ekonomicznych grup wieku.

Ludność według ekonomicznych grup wieku zobrazowano w tabeli nr 4.

Tabela nr 4
Iudnoke wedhg ekonomicznych grup wieku

| Lp. | Wyszczegolnienic | Mężczyźni | Kobiety | Razem | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | W wicku: |  |  |  |  |
|  | Przedprodukcyjnym MiK w wicku 0-17 lat | 94 | 98 | 192 | 21,0 |
| 2 | Produkcyjnym <br> M - 18-64 lat <br> K - 18-59 lat | 292 | 245 | 537 | 58,7 |
| 3 | Mobilnym MiK - 18 -44 lat | 175 | 155 | 330 | 36,1 |
| 4 | Niemobilnym M - 45-64 lat K-45-59 lat | 116 | 91 | 207 | 22,6 |
| 5 | Poprodukcyjnym M-65 lat i więcej K-45-59 lat | 59 | 127 | 186 | 20,3 |
| 6 | Ogálem ludnosé | 445 | 470 | 915 | 100,0 |

M-mężezyźni
K-kobiety

### 1.6.4. Edukacja.

Na terenie wsi funkcjonnją następujące placówki oswiatowe:

- Szkofa Podstawowa,
- Gimnazjum,
- Przedszkole.

W roku szkolnym 2004/2005 uczęszeza do Sxkoły Podstawowej 236 dzieci, a do Gimnazjum 185 dzieci. W tych placowkach uczy 29 nauczycieli. Do przedszkola uezȩszeza średnio 20 dzieci. Na przedszkole przypada 1,5 etatu nauczycieli.

Modzież po ukończeniu Gimnazjum kontynuuje edukację glównie w szkołach na szezeblu powiatowym, mianowicie :

- w Zespole Szkó Rolniczych w Chrobrzu,
- w Zespole Szkol Zawodowych w Pinczowic,
- w Liceum Ogólnokształcącym w Pinczowie.

Na terenie solectwa dziala Biblioteka Publiczna.
1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa.

Ochronę przeciwpożarową zabezpiecza jednostka Ochotniczej Strazy Pożarnej w Zlotej wspóldziahając z innymi lokalnie driatajacymi OSP i Powiatow Strażą Pożarną w Pinczowie.
1.6.6. Bezpieczeństwo publiczne.

Na terenic Zlotej sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego realizujc Powiatowa Komenda Policji w Pińczowie za pośrednictwem Posterunku Policji w Złotej. Obsada na Posterunku wynosi 4 funkcjonariuszy.

### 1.6.7. Opieka zdrowotna.

Podstawowa opickę zdrowotną wykonuje Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Zlotej. Zatrudnia on jednego lekarza, trzy pielegniarki i jednego stomatologa. W Zlotej jest jedna apteka pracująca w pelnym wymiarze czasu.

Mieszkańcy korzystają równiez̀ z opieki zdrowotnej
z przychodni specjalistycznych i Szpitala Powiatowego w Pínczowie jak rowniez z prywatnych gabinetow lekarskich.

Szpital w Piáczowie dysponuje 125 子ózami w tym na oddziale wewnętranym 60, chirurgicznym 35 oraz potóniczo-ginekologicznym 30.

Pomoc doraźng̨ zapewnia Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddzial w Pińczowie. Dysponuje on 5 karetkami sanitarnymi w tym jedna stanowi zespól wypadkowy z pełnym wyposażenicm.

### 1.6.8. Pomoe spoleczna.

Pomoc spoleczną dla mieszkańców swiadezy Gminny Ó́rodek Pomocy Spolecznej w Zlotej. Zajmaje siẹ on realizacja zadań wlasnych i zleconych w następującym zakresie :

- zasilki rodzinne i pielegnacyjne,
- zasilki stałe, stale wyrownawcze, renty socjalne,
- zasilki okresowe i celowe,
- pomoc finansowa na ubezpieczenie spoleczne,
- pomoc w formic świadczeń rodzinnych,
- dofinansowanie dożywiania dzieci w szkolach,
- przeciwdzialanie patalogiom spofecznym.

Należy dodać, że w Pinczowic funkcjonuje Dom
Pomocy Społecznej z 94 miejscami dla psychicznie i somatycznie chorych.

Z DPS korzysta wiele osób z naszej gminy.
1.6.9. Identyfikacja problemów.

- Starzenie sic spoleczeństwa.
- Bezrobocie z tendencja wzrostowa.
- Słabe perspektywy dla młodzieży.
- Niski poziom wyksztalcenia.


## II. OCENA MOCNYCHI SLABYCH STRON WSI ZEOTA.

1. Monne strony:

- polożenie geograficzne,
- warunki przyrodnicze,
- parki krajobrazowe,
- dobre gleby,
- wysoka produkcja rolnicza,
- korzystna infrastruktura techniezna - wodociągi, telefonizacja i drogi,
- pracowitosé i zaradnosé mieszkańców,
- zintegrowana spoleceność,
- dziedzictwo kulturowe,
- Swietlica wiejska,
- Zespól Placówek Oświatowych,
- bliskosé lasów, rzeka Nida,
- boiska sportowe ( gminne, kolo sakoly),
- plac wokó remizy OSP,
- centrum wsi,
- agroturystyka i turystyka,
- zrównoważone i ekologiczne rolnictwo.

2. Slabe strony:

- brak kanalizacji,
- wzrastajace bezrobocie,
- nickorzystna struktura agrarna gospodarstw,
- nieutwardzone place będące własnoscią gminy,
- niezadawalający układ przestrzenny wsi,
- miekorzystna struktura wiekowa ludności,
- brak segregacji odpadów komunalnych,
- nieoznakowane szlaki turystyczne piesze i rowerowe,
- niedostateczne wyposazenie boisk sportowych w urządzenia techniczne ( oświetlenie itd.),
- niepelna infrastruktura techniczna (drogi, gazyfikacja),
- brak hali widowiskowo-sportowej,
- brak terenów wypoczynkowo-rekreacyjnych,
- brak lokali małej i dużej gastronomii,
- zagrożenia patologicznc,
- za mało inicjatyw ze strony spoleczenstwa.

3. Szanse.

- Program odnowy wsi.
- Promocja - wykorzystanie walorów rolniczych i turystycanych.
- Lepsza integracja spoleczeństwa do rcalizacji zadań społeczno-gospodarczych.
- Poprawa w zakresie infrastruktury turystyczanej (sklepy, bary).
- Ściezki turystyczne piesze, rowerowe i dydaktycene.
- Dbahose a zabytki kultury materialnej i ochroneq przyrody.
- Budowa obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego.
- Budowa hali widowiskowo-sportowej.
- Poprawa bezpieczeństwa publicznego.
- Fundusze zewnętrzne w tym z Unii Europejskiej.
- Baza noclegowa i turystyczna.
- Rezbudowa biblioteki - świetlica wiejska.
- Zmiana mentalnosci w stosunku do turystyki.


## 4. Zagrożenia.

- Niestabilna polityka Państwa.
- Bezrabocie i przestepczose
- Niedostateczne zaqngażowanie mieszkańców w sprawy wsi, gminy.
- Niewystarczalność ekonomiczna.
- Niskic dochody $z$ rolnictwa.
- Emigracja do Europy Zachodniej i Ameryki.

1. Propagowanie rozwoju przedsiębiorczości ( agroturystyka, ustugi dla rolnictwa i poza nim ).
2. Szkolenia w celu przehwalifinowania bezrobotnych.
3. Zwiehszenie zakresu prac interwencyinych.

- Rozwöj agrobiznesu w sotectwie i gminie:
I. Grupy producenckie.

2. Dostosowanie produkcji rolnej do standardów Unil Europejskiej.
3. Rozwijanie przetwórstwa rolno-spożywczego.
4. Restrukturyzacja rolnictwa w kierunku poprawy struktury agrarnej gospodarstw, zaplecza technicznego i poziomu technologicznego.
5. Zwiększenie produkcji towarowej i dochodów.

- Dzieduictwo kulturowe:

1. Uaktualnienie opisów zabytków historycznych oraz oznakowanie nowych.
2. Ochrona zabytków kultury materialnej.
3. Dzialania promocyine upowszechniajace wiedze na temat dobr kultury i tradycji
4. CEL DODATKOWY 1. ZASPOKOJENIE POTRZEB SPOLECZNYCH I KULTURALNYCH.

Cele szczegótowe:

- Infrastruktura spoleczna:

1. Hala widowiskowo-sportowa.
2. Zbiornik retencyjno rekreacyiny.
3. Urządzenie terenów zieleni.
4. Oświetlenie boiska sportowego.
5. Rozbudowa biblioteki o czéść świetlicowq.
6. Adaptacja starcj "kużni".
7. Modernizacja boiska sportowego.
8. Modernizacja placow nieutwardzonych.

- Edukacja spoleczna:

1. Szkolenia, konkursy, fotdery i ulotki.
2. Kultywowanie rzemiosia artystycznego oraz folkloru ludowego.
3. Organizacja rożnych imprez o charakterze spoteczno-kulturalnym:

- dozúynki: konkurs wieńców, wystawy (rolnictwo, agroturystyka, rzemiosto),
- zawody strażackie drużyn miodzieżowych i starszych,
- turnieje wiedzy o pozarnictwie i bezpieczenistwie ruchu drogowego,
- stworzenie nowych tradycji : udziat na szczeblu makroregionu i kraju w przedsiewzięciach promocyjnyck dotyczacych rolnictwa i turystyki, prezentacje regionalnych produktów spożywczych, turnieje pomiędzy solectwami.


## 3. CEL DODATKOWY 2. PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ.

Cele szczegolowe:

1. Dziakania szkoleniowe majqce na celu zmiane mentalności do turystyki i agroturystyki wiejskiej ( spotkonia, konkursy, promocje ).
2. Wspólpraca z punktami informacji turystycznej i stowarzyszeniami turystycznymi na szczeblu powiatu i województwa w promocji walorów turystycznych.
3. Wydanie folderów i ulotek.
4. Prowadzenie odpowiedniej informacji turystycznej, również za pośrednictwem internetu.
5. Wyznaczenie i oznaczenie szlaków trurystycznych.
6. Organizowanie wspólnie z zainteresowanymi instytucjami imprez turystycznych dla miodziezy $i$ dorostych.
7. Udostepnienie do zwiedzania wykopalisk archeologicznych zhajdujacych sie w Zlotej.
8. Rozwijanie infrastruktury turystycznej (kwatery prywatne, bary, pola namiotowe itp.).
9. Doskonalenie organizacji imprez kulturalnych i sportowych, które przyciagaja turystów.
10.Realizacja zadaǹ w zakresie wiejskiej infrastruktury technicznej ( drogi, chodniki, place, kanalizacja, wodociagi).

## V. FUNDUSZE STRUKTURALNE <br> DOSTEPNE DLA WSI ZLOTA

## 1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Driałalność EFRR określa art. 160 Traktatu ustanawiajacy Wspónotę Europejską. EFRR ma na celu przyczynianie się do koordynowania podstawowych dysproporeji regionalnych we Wspólnocie poprzez udzial w rozwoju i dostosowaniu strukturalnych regionów opó́nionych w rozwoju oraz w przeksztalcaniu upadających regionów przennystowych.

Fundusz koncentruje uwagę na nastẹpujących dziedzinach:

1) ochrona ipopruwa stanu środowiska,
2) rozwoj agroturystyki oraz inwestycje w dziedzinie kultury,
3) rozwoj spoteczeristwa informacyjnego,
4) rozwój infrastruktury,
5) inicjatyny na rzecz rozwoju lokalnego, zatrudnienia jak również działalności šrednich i matych przedsiębiorstw,
6) rentowne investycje produkcyine umoziliwiajqce tworzenie.
W ramach wymienionych dziedzin wspólfinansowanc są następujące dzialania:
VT. Inwestycje produkcyine majace na celu tworzenie iochrone statych miejsc pracy.
VII. Inwestycje infrastrukturalne.
VIII. Rozwój endologicznego potencjalu poprzez środki, które zacheccaju i wspierajq lokalny rozwój i inicjatywy zatrudnienia oraz dzialainość malych i Średnich przedsiębiorstw, obejmujacy w szczególności w reqionach wyznaczonych w ramach celu $I$.

## Cele szczegótowe :

- Poprawa infrastruktury technicznej:

1. Kanalizacja.
2. Chodniki i rowy odwadniajace.
3. Wymiana wodociagu.
4. Budowa i remont drog.
5. Mala architektura (lawki, kosze na śmieci, tablice informacyjne).
6. Modernizacja urzqdzeń cieptowniczych.
7. Gazyfikacja.
8. Zorganizowanie centrum wsi.
9. Zagospodarowanie ì oswietlenie placu wokól pomnika.

- Stworzenie wizerunku nowoczesnej, agroturystycznej, ekologicznej i bezpiecznej wsi rolniczej dbajacej o wiasne i ogólnonarodowe dobro:

1. Aktywizacja i integracja spoleczności lokalnej do rozwoju sotectwa i gminy.
2. Wdrażanie projektów zrównoważonego i ekologicznego rolnictwa.
3. Rozwoj usiug doradczych.
4. Realizacja strategii ,Bezpieczny powiat, bezpieczna gmina, bezpieczna wieś".

- Poszukiwanie możliwości pozarolniczych dochodów mieszkañców:

EFRR może prayczynić się do finadsowania inwestycji w dziedzinie edukacji i zdrowia, które są korzystne dla strukturalnego dostosowania regionów.

> 1. Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich.

Scktorowy Program Operacyjny pt. „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żynościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich okresla strategię oraz kierunki działań w zakresie w zakresie rolnictwa i obszarow wiejskich.

Program operacyjny wdrażany będzic w kraju w latach 2004 - 2006 przy zalożeniu, że realizacja płatności odbywać się bẹdzie do końca 2008 roku. Żródtami finansowania bẹdą następujące srodki :

- budzetu parfstwa,
- samorzadow regionalnych i lokalnych,
- Europejshiego Funduszu Orientacjii Gwarancji w Rolnictwie -Sekeji Orientacji EAGGF,
- inwestordw prywatnych.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowalo program operacyjnc zgodnie z Rozporządzeniem Rady WE 1260 i 1257/1999 oraz Roxporządzeniem Komisji WE 445/2002.

W oparciu o analiz̨ sytuacji na obszarach wiejskich i w sektorze rolno-spożywczym przyjẹto, że SPO pt.
„Restruktnryzacja i Modernizacja Sektora Żywnosciowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich" będxie narzędziem w realizacji celı Narodowego Planu Rozwoju - Restrukturyzacja sektora żywnościowego i rozwój obszarów wiejskich.

Planowane działania zgodnie z priorytetami Rozporządzenia Rady WE 1257/99 mają shużyć realizacji dwóch celów strategicznych programu, które okréslono jako:

Cel 1 "Poprawa konkurencyinokici gospodarki molnȯ̀ywnościowej" traktowany jako najważniejszy cel strategiczny rozwoju poiskiego rolnictwa oraz przetwórstwa z̀yności w pierwszych latach integracji z UE.

Cel 2 "Zrówntowazony rozwof obszarów wiejskich" realizowany również poprzez Plan Rozwoju Obszarow Wiejskich (PROW) oraz inne programy operacyine w ramach Narodowego Planu Rozwoju

Przedstawione cele realizowane będą w ramach dwóch priorytetów:
I. Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-
iywnosciowym.
I. Zrównoważony rozwoj obszarow wiejskich.

Pomoc strukturalna na rzecz obszarów wiejskich musi byé uzupełniona ze waględu na ograniczenie możliwej̣ interwencji, wynikającej z jednofunduszowego charakteru SPO pt."Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich przez :

- transfery środków przeznaczonych na rozwój infrastruktury (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF),
-tworzenie pozarolniczych miejsc pracy i tozwój zasobow fudzkich (Europejski Fundusz Socjalny-ESF iERDF),
- instrumenty pomocy krajowej kontynuowane po praystapieniu Polski do Unï Europejskiej.

Niezależnym dokumentem programowym do SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich będzic Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich wspúffinansowany przez Sekcję Gwarancji EAGGF z ezę́sí budżetu UE przeznaczonej na rozwój obszarów wiejskich. W ramach tego programu wdrażane będą takie działania jak:

- renty strukturalne,
- wxpieranie dzialalnosci rolniczej o niekorzystnych warunkach gospodarowania,
- wspieranie gospodarstw niskotowarowych,
- wspieranie przedsięwziqc rolno-Srodowiskowych i poprawy dobrostanu zwieraut,
- zalesianie gruntow rolnych,
- dostosowanie gospodarstw do standardow Unil Europejskiej,
-grupy producentow rolnych.
Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej oznacza szansę na zdynamizowanie procesów rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, obejmujących równiè przekształcenia struktur rolnictwa i gospodarki dywnościowej oraz poprawẹ warunków życia i prowadzenia dzialalnosici na teremach wiejskich.


## 2. Europejski Fundusz Spoleczny

Europejski Fundusz Spoleczny (EFS ) jest ghownym instrumentemi wspierającym dziaiania podejmowane w ramach Europejskiej Strategii Zatrudnienia oraz rocznych wytycznych w sprawie zatrudnienia.

Realizacja Europejskiej Strategii Zatrudnienia i wytycznych shuzy także wspólfinansowana z EFS Inicjafywa Wspolnotowa EQUAL. Inicjatywa ta jest poswięcona prgeciwdzialaniu dyskryminacji i nierówności na rynku prạcy.

### 3.1. Obszary wsparcia Europejskiego Funduszu Spolecznego

## Priorytety SPO realizowane sq w ramach pieciu

 obszarów wsparcia, które określaja zakres dzialań mogacych otrzymać wsparcie ze strony EFS. Obejmuiq one :1) Aktywna polityke rynku pracy majqca na celu przeciwazialanie i zapobieganie bezrobocin, ulatwienie ponownej integracji bezrobotnych z rynkiem pracy oraz wspieranic integracji zowodowej ludzi miodych i osठb powracajacych na rynek pracy.
2) Przeciwdzialanie zjawiskt wykluczenia spolecznego majqce na celu ograniczenie ziawiska marginalizacji spolecznej iprzygotowanie osob narażonych na wykluczenie spoleczne do wejścia na rynek pracy, utrzymania zatrudnienia lub powrotu do czynnego дycia zawodowego. Skierowane jest ono do osób, które ze wzgledu na trudnq̨ sytuacje zyciowq nie potrafiu samodziehnie odnatetć na rynku pracy, nie potrafia rozwiazac osobistych, spoleczuych izawodowych problemow korzystajac dingotrwale $w$ sposób bierny ze świadczeñ pomocy spolecznej.
3) Ksztalcenie ustawiczne majace na celu ulatwienie i polepszenie do rynku pracy oraz integracje z rynkiem pracy, podwyższenie i utrzymanie potencjalu zatrudnieniowego osób oraz promowanie mobilnosci zawodowej poprzez zwiekszenie dostepu do szkolén zawodowych, edukacji i doradztwa.
4) Doskontalenie kadr gospodarki (promocja potencjatu adaptacyjnego) oraz rozwój przedsiebiorczości poprzez promocje wykwalifikowanej, przesztolonej i zdolnej do adaptacji do zmiennych warunków rynku pracy kadry pracowniczej, popieranie innowacyjnosci i potencjalu adaptacyinego w zakresie organizacji pracy, rozwïanie przedsiębiorczości oraz warunkow sprzyjajacych tworzeniu miejsc pracy i podwy potencjalu ludzkiego w sferze badań, nauki i technologii.
5) Zwiฏkszenie dostgpu i uczestnictwa kobiet na rynku pracy witcznie z mozliwościq rozwijania kariery zawodowej, zwiekszaniem dostepu do nowych miejsc pracy, pomocq $w$ uruchamianiu dziatalności gospodarczej, a takié dzialania zakiadajqce zmniejszenie dysproporcji, ktorych podstawa jest dyskryminacja ze wugledu na pled zarówno pionowych jak i poziomych struktur rynku pracy.

W ramach EFS wspierane sq ponadto kwestie horyzontalne (wspólne dla calego obszark Uniì i jej poszczególnych czlonków) dotyczace rozwoju lokalnego, rownosci szans, rozwoju spoleczenstwa informacyjnego oraz zrownowazionego rozwoju.

Podejmowane dxiatania z zakresu rozwoju lokalnego mogaz przyczynić się m.in. do umocnienia więzi wewnętrznej wspólnot lokalnych, poprawy jakosci życia spolecznosci oraz zwiększenia zaangazowania mieszkańców i wladz lokalnych w rozwój spotecxno-gospodarczy regionu poprzez realizacje dziatań opartych na zasadzie partnerstwa i odpowiedzialnosci.

Sprawa rownosci szans stanowi istotny element wszystkich realizowanych działaní. Odnosi się ona w szezególnosei do promowania równych szans kobiet i mę̇zzzyzn na ryaku pracy oraz wyrównywania szans edukacyjnych i na rynku pracy osób narzżonych na wykluczenie spoleczne, osób zamieszkatych na terenach wiejskich i zaniedbanych jak równiez̀ osób niepetnosprawnych.

Rozwój spoleczenstwa informacyjnego oznacza dzialania skierowane na podwyższenie poxiomu technologicunego poprzez podnoszenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych, aktualizowanie wiedzy o nowoczesnych formach zarządzania i organizacji pracy oraz podwytszanie wiedzy spoleczenstwa.

Zrownoważony rozwój oznacza rozwój spolecznogospodarczy z poszanowanien ochrony srodowiska naturalnego.

## VL.PRZYKEAD PROJEKTÓW

FINANSOWANYCH Z SEKTOROWEGO
PROGRAMU OPERACYJNEGO
,Restrukturyzacia i modernizacia sektora Żywnościoweqo i rozwói obszarúw wiejskich"

## Dzialanie „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

W ramach wymienionego dzialania realizowane są projekty wsparcia odnowy wsi oraz zachowania i ochrony dxiedzictwa kulturowego w celu :

- podniesienia standardu ${ }^{4}$ ycia ipracy na wsí,
- podniesienia atrakcyjinosci turystycznej,
- wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej,
- zaspokojenia potrzeb spolecznych i kulturalnych,
- rozwoju tożsamoŕci spoleczności wiejshiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Pomoca finansową objệte są następujące projekty:

- remont budowa lub adaptacja oraz wyposużenie obiektow komunalnych pelniqcych funkcje kulturalne ( swietlice, domy kultury);
- remont, budowa, urządzanie placów zabaw, boish sportowych, sciezek rowerowych, szlakow pieszych stułqcych do uizytku publicznego;
- kultywowanie tradycji spoleczności tokalnych oraz tradycyjnych zawodow, zakup eksponatów;
- kstaltowanie centrow wsi poprzez remont lub budowe placów, parkingów, oswietlenia;
- urqqdanie terenow zielonych, parkow i innych miejsc whoczynku;
- remont fub budowa elementow malej infrastruktury turysiycznej oraz rekreacyinej, wykonanie systemów informacji wizualnej $\mathbf{w}$ tym pomostów i mol, tarasów widokowych, wykonentie instalacji tablic dydaktycznych, informacyinych lub regulaminowych zwiqzanych z oznakowaniem terenów atrakcyinych turystycznie, szlakow sciezek dydaktycznych, przygotowanie idruk materialow informacymych iub promocyjnych na rzecz interesu zbiorowego;
- zagospodarowanie zbiorników i clekow wodnych w obrębie miejscowosci w tym wzmocnienie brzegow, budowa i remont kladek i mostów, obsadzenia brzegow drzew, krtewami itp.;
- zakup i remont nieuzjuthowanych obiektow charakterystycznych dla tradycji budownictwa wlejskiego regionu iich adaptacja na cele publiczne.
VII. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJ W SOEECTWIE ZLOTA


## WSPÓEFINANSOWANEGO Z DZIAEANIA"ODNOWA

WSI I ZACHOWANIE DZIEDZICTWA

## KULTUROWEGO"ZUWZGLEDNIENIEM

SZACUNKOWEGO KOSZTORYSU

## IHARMONOGRAMU REALIZACJ

## 1.ZAGOSPODAROWANIE TERENOWW REKREACYJNYCHI WYPOCZYNKOWYCH WMIEJSCOWOS்CIZLOTA.

## 1. CZEŚC I

1.1. Wyhonanie oświetlenia boisha sportowego.
1.2. Rozbudowa i modernizacja biblioteki publicznej o czessc swietlicowa.
1.3. Remont i adaptacja starej , kużni".
1.4. Remont chodników iplaców obok biblioteki i kużni.

## 2. CZEŚC II

2.1. Modernizacia boiska sportowego.
2.2. Remont chodnika i placu obok zbiomika retencyino-rekreacyinego.
2.3. Modernizacja pozostatych placów nieutwardzonych.
2.4. Zagospodarowanie dzialki gminnej koto remizy OSP pod teren rekreacying.
2.5. Remont ogrodzenia i wykonanie oświetlenia placu hoto pomnika.
2.6. Rudowa zbiornita retencyino-rekreacyjnego.
2.7. Budowa rowöw odwadniajacych.

Tabela nr 5

## Zakres zadań wspólfinansowanych z dzialania Odnowa Wsi oraz Zachowanic i Ochrona Dziedzictwa Kulturowego




## Plan finansowy zadaí inwestycyjnych na lata 2005-2006 wedlug źródel finansowania



## VILI. SYSTEM WDRAŻANIA

1. Sporzadzenie Planu Rozwoju Lokalnego wsi Zlota.
2. Przyjecie Planu Rozwoju Lokainego przez zebranie wiejskie solectwa Ztota.
3. Przeanalizowanie Planu Rozwoju Lokalnego na Komisjach Rady Gminy.
4. Rozeslanie planu radnym Rady Gminy.
5. Przygotowanie uchwaly dla Rady Gminy i wystqpienie z wnioskiem o przyjecie PRL wsi Zlota
6. Przeprowadzenie lekcik informacyinych na temat Planu Rozwoju Lokainego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ztotej.
7. Nadzór nad realizacjq Planu Rozwoju Lokalnego.

Raz w roku Urząd Gminy organizować będzie spotkania konsultacyine z mieszkańcami w cetu omówienia realizacji рlanu.

Wnioski o pomoc finansowa bedq opracowywane w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, który jest odpowiedzialny za rozliczanie inwestycji i ztożenie wniosku o platność do instytucji platniczej.

Za dokumentację ponosi równiez̀ odpowiedziainość Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji, natomiast za nadzór wykonawców realizowanych robót - Urzqd Gminy $\boldsymbol{w}$ ZItej.

## IX. SPIS TABEL

1. Tabela nr 1. Stan micnia komunalnego we wsi Zlota stanowiącego wlasność gminy.
2. Tabela nr 2. Struktura wickowa ludności wsi Zlota.
3. Tabela nr 3. Ladnośc solectwa Złota według poziomu wyksztakcenia w wieku 13 lat i więcej.
4. Tabela nr 4. Ludnose wedfug ekonomicznych grup wieku.
5. Tabela nr 5. Zakres zadań wspólfinansowanych z działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrons dziedzictwa kulturowego".
6. Tabela nr 6. Plan finansowy zadań inwestycyjnych na lata 2005-2006 wedlug zródel finansowania.
