Strategický plán města Horní Cerekev

na období 2020 – 2024





Realizováno v rámci projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa

OBSAH

[ÚVOD 3](#_Toc41938774)

[ANALYTICKÁ ČÁST 4](#_Toc41938775)

[1. Působnost obce 4](#_Toc41938776)

[2. Profil území 5](#_Toc41938777)

[3. Historie města 6](#_Toc41938778)

[4. Sídelní struktura a územní plánování 6](#_Toc41938779)

[5. Obyvatelstvo 11](#_Toc41938780)

[6. Hospodářství a trh práce 13](#_Toc41938781)

[6.1. Využití území 15](#_Toc41938782)

[6.2. Trh práce 15](#_Toc41938783)

[7. Občanská vybavenost 16](#_Toc41938784)

[7.1. Bydlení 17](#_Toc41938785)

[7.2. Služby 18](#_Toc41938786)

[8. Technická infrastruktura 18](#_Toc41938787)

[9. Dopravní infrastruktura 20](#_Toc41938788)

[9.1. Vyjížďka do zaměstnání a škol 21](#_Toc41938789)

[10. Kultura 22](#_Toc41938790)

[10.1. Památky 22](#_Toc41938791)

[10.2. Spolková činnost 23](#_Toc41938792)

[11. Cestovní ruch a rekreace 23](#_Toc41938793)

[11.1. Sportovní vybavenost 24](#_Toc41938794)

[12. Přírodní podmínky a životní prostředí 24](#_Toc41938795)

[12.1. Ochrana přírody 25](#_Toc41938796)

[12.2. Odpadové hospodářství 27](#_Toc41938797)

[13. Samospráva 29](#_Toc41938798)

[13.1. Hospodaření města 30](#_Toc41938799)

[14. SWOT analýza 31](#_Toc41938800)

[NÁVRHOVÁ ČÁST 33](#_Toc41938801)

[15. Návaznost na jiné strategické dokumenty 34](#_Toc41938802)

[15.1. Vize 34](#_Toc41938803)

[15.2. Strategické cíle 34](#_Toc41938804)

[16. Priority a opatření 35](#_Toc41938805)

[17. Implementace a monitorování strategie 36](#_Toc41938806)

[18. Zdroje 38](#_Toc41938807)

[19. Akční plán – rok 2020-2021 38](#_Toc41938808)

#### ÚVOD

Zásadním procesem řízení rozvoje obce je plánování. Strategický plán obce společně s územním plánem tvoří hlavní strategické nástroje řízení rozvoje obce. Strategický plán obce na základě analýzy stávající situace formuluje představy o směřování aktivit obce v budoucnu s tím, že jasně definuje priority rozvoje a cíle, kterých má být dosaženo. Hlavním důvodem vzniku strategického dokumentu obce je zejména potřeba koncepčního a strategického rozvoje. Dalším důvodem pro vznik dokumentu je i to, že teprve až písemná podoba struktury cílů, opatření a aktivit napomůže k jejich snadnějšímu naplnění – jednak je stanoveno, co je více a co méně důležité včetně časového plánu realizace, jednak jsou definovány realizační podmínky (konkrétní aktivity, využitelné zdroje financí apod.).

Na základě shromážděných informací v analytické části a SWOT analýze bude vytvořena návrhová část Strategického dokumentu. V rámci strategické části dokumentu je deklarovaná vize obce, která je všeobecnou dohodou a souhrnným strategickým pohledem na další rozvoj v daném období. Vize je rozvíjena strategickými cíli, tedy definováním toho, jaké dílčí kroky je potřeba pro splnění vize v následujícím období realizovat. Na strategické cíle navazuje vymezení dlouhodobých priorit, tedy již konkrétních oblastí, tzn. nejdůležitější nebo nejnaléhavější rozvojová témata. Dále jsou formulována již konkrétní opatření, tedy způsob, jak dosáhnout definovaných cílů. Finální částí dokumentu je Akční plán, což je soubor konkrétních projektů a činností, kdy každá obsahuje informaci o termínu realizace, finančních nákladech a zdrojích a odpovědnosti.

Mezi nejvýznamnější zdroje použité při zpracování dokumentu patří podklady získané od jednotlivých obcí, Strategie Kraje Vysočina 2020 a Program rozvoje Kraje Vysočina, data získaná z portálu Českého statistického úřadu, Úřadu práce a řady dalších institucí. Všechny aktivity byly realizovány s ohledem na stávající, případně v budoucnu schválené, koncepční materiály jednotlivých obcí, jako jsou např. územní plány, regulační plány, apod. Ale také vzhledem k aktuálním výzvám dotačních programů.

Strategický dokument bude po schválení zastupitelstvem obce zveřejněn na webových stránkách obce. Strategický plán je určen obci, jejím občanům, voleným orgánům a zřízeným či založeným organizacím. Slouží také představitelům organizací a subjektů - mikroregionům, místním akčním skupinám, ziskovému i neziskovému sektoru. K uživatelům strategie mohou patřit také stát a jeho organizace. Aktualizace akčního plánuse předpokládá jedenkrát ročně.

Dokument byl zpracován realizačním týmem DSO Nová Lípa v úzké spolupráci se starosty obcí a veřejností v rámci projektu Strategické řízení a plánování obcí DSO Nová Lípa podpořeného z Operačního programu Zaměstnanost. Hlavní náplní práce DSO Nová Lípa je výkon aktivit směřujících k systematickému a efektivnímu rozvoji zájmového území, ochrana a prosazování společných zájmů členských obcí a jejich spolupráce při rozvíjení činností týkajících se spolupráce ve všech oblastech, které členským obcím svazku přísluší ze zákona o obcích, a případně dalších právních předpisů.

#### ANALYTICKÁ ČÁST

# Působnost obce

Samostatná působnost je samostatný výkon [samosprávy](https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va) u [obcí](https://cs.wikipedia.org/wiki/Obec) nebo [krajů](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kraje_v_%C4%8Cesku). Jejím protikladem resp. doplňkem je [přenesená působnost](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost), kdy obce a kraje vykonávají státní správu, kterou na ně stát v určitém rozsahu přenesl. **S přenesenou působností se občan nejčastěji setká při územním nebo stavebním řízení nebo při jiných správních řízeních v ochraně přírody a krajiny. Město Horní Cerekev poskytuje občanům službu Czech POINT.**

Podle rozsahu státní správy, kterou vykonávají, a rozsahu působnosti, kterou mají, se obce dělí na:

* obce (obce I. stupně)
* obce s pověřeným obecním úřadem (obce II. stupně)
* obce s rozšířenou působností (obce III. stupně)

Město Horní Cerekev patří mezi obce II. stupně.

Obec s pověřeným obecním úřadem (POÚ)

Pověřený obecní úřad je [obecní úřad](https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad), který v rámci [přenesené působnosti](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost) vykonává na svém území [státní správu](https://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_spr%C3%A1va) v rozsahu přiznaném „obcím s pověřeným obecním úřadem“.

Působnost POÚ

* [matriční](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidence_obyvatel&action=edit&redlink=1) úřad
* stavební úřad

Obec s rozšířenou působností (ORP)

[Obecní úřady](https://cs.wikipedia.org/wiki/Obecn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad) obcí s rozšířenou působností jsou mezičlánkem [přenesené působnosti](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99enesen%C3%A1_p%C5%AFsobnost) [samosprávy](https://cs.wikipedia.org/wiki/Samospr%C3%A1va) mezi [krajskými úřady](https://cs.wikipedia.org/wiki/Krajsk%C3%BD_%C3%BA%C5%99ad) a ostatními obecními úřady. Město Horní Cerekev patří do Správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Pelhřimov.

Působnost ORP

* [evidence obyvatel](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Evidence_obyvatel&action=edit&redlink=1)
* vydávání cestovních a osobních dokladů, řidičských průkazů, technických průkazů
* [živnostenské oprávnění](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivnostensk%C3%A9_opr%C3%A1vn%C4%9Bn%C3%AD)
* výplata sociálních dávek
* sociálně-právní ochrana dětí
* péče o staré a zdravotně postižené
* vodoprávní řízení, odpadové hospodářství a ochrana životního prostředí
* státní správa na úseku lesů, myslivosti a rybářství
* doprava a silniční hospodářství

# Profil území

Město Horní Cerekev leží na Českomoravské vrchovině, v západní části Kraje Vysočina. Horní Cerekev se nachází 17 km jihovýchodně od města Pelhřimov a 26 km jihozápadně od krajského města Jihlavy v nadmořské výšce 586 m n. m. Příslušnou obcí s rozšířenou působností je město Pelhřimov. Správní území města Horní Cerekev zahrnuje pět katastrálních území a to město Horní Cerekev a místní části Hříběcí, Těšenov, Turovka a Chrástov u Horní Cerekve. Město sousedí svým katastrálním územím s deseti obcemi a to Horní Ves, Počátky, Bělá (členské obce DSO Nová Lípa), místní částí Pelhřimova Ostrovec, Nová Buková, Černov, Nový Rychnov, Rohozná, Batelov a Švábov.

Město Horní Cerekev je součástí osídlení části Českomoravské vrchoviny, oblasti s poměrně malým počtem a nízkou hustotou obyvatelstva. Sídla jsou obklopena polními celky, loukami, pastvinami a lesními porosty. Atraktivita území spočívá v jeho členitosti. Z krajinářského hlediska se jedná o krajinu harmonickou, kultivovanou, přírodě blízkou a zemědělsky intenzivně využívanou.

Nejvýše položeným místem ve správním území města Horní Cerekev je vrch Na Planinách (684 m n. m.). Nejnižším místem řešeného území (586 m n. m.) je vlastní město.

Severní okraj území katastrů Chrástov, Těšenov tvoří část evropského rozvodí, začíná zde pramenná oblast řeky Jihlavy s potoky Pstruhovec, Pláňavský a Hraniční.Území spadá do povodí řeky Jihlavy. Hlavním vodním tokem je řeka Jihlava a její přítoky rozšířené do vodních ploch několika historických rybníků - Zámecký, Velký Frejlach, Chobot, Kuchyňka. Další vodní plochou je dnes zatopený lom, cca 5hektarová vodní plocha, nyní sloužící k rekreaci, v těsné blízkosti uvedených rybníků na protékající řece Jihlavě. Dalšími rybníky v místních částech jsou Hladový, Jástevní, Hříběcí, Netušil a Havlů.

Tab. 2.1: Základní informace o městě

|  |  |
| --- | --- |
| Název | Horní Cerekev |
| Statut | Město |
| Kraj | Vysočina |
| SO ORP | Pelhřimov |
| Adresa | Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev |
| IČO | 00248185 |
| ZÚJ | 547913 |
| Výměra (ha) | 3199 |
| Počet obyvatel | 1773 |
| Souřadnice | 15° 19' 40'' E , 49° 19' 13'' N |
| Nadmořská výška (m n. m.) | 586 |
| První písemná zmínka | 1361 |
| Počet částí obce | 5 |
| Webové stránky | www.hornicerekev.cz |

Zdroj: Regionální informační servis (2018) dostupný na [www.risy.cz](http://www.risy.cz)

# Historie města

O datu založení Horní Cerekve se nedochovaly žádné přesné historické záznamy. Původní osadu založil jistý Líček a po něm dostala jméno Líčkovice. Později byla osada pojmenována po kostele, původně dřevěném - cierkev. Osadu rozšířil ve 14. století Dobeš z Bechyně, nejvyšší maršál Království českého. Ten udělil Cerekvi určitá práva - právo městské, orgány městské správy, soudní pravomoce, kulturně školské povinnosti v rámci církevních zásad, jakož i právo opevnit se a tím se stala osada městem. První zachovaný písemný doklad o městě je z roku 1361. Dobeš z Bechyně zde vystavěl na břehu největšího rybníka vodní tvrz s příkopy.

Historie hornocerekvického panství je velmi rozmanitá, vystřídalo se zde dvanáct různých vlastníků, z nich nejslavnější byl rod Léskovců - rod s velkým politickým rozhledem a mocenskými ambicemi. Za jejich vlády v letech 1411 až 1655 se stala Horní Cerekev centrem řešení vládních problémů a hospodářských otázek. Po nejstarším známém členu rodu Léskovců Janu byla pojmenována Cerekev Léskovcova Superiori (Horní). Jan Léskovec ml. byl například císařským dvorním radou, vrchním soudcem a finančníkem pánů z Hradce a Rožmberka. V roce 1583 byl jeho rod povýšen do panského stavu. Roku 1655 však cerekvičtí Léskovcové vymírají po meči.


Posledním rodem, který panství hornocerekvické vlastnil byl rod německého knížete Antonína Karla Hohenzollerna. Z jeho vnoučat byla Stefanie portugalskou královnou a Karel Ferdinand byl králem rumunským. Rod Hohenzollernů vlastnil panství až do roku 1945.

O správné podobě znaku obce se vedly dlouhé diskuze. Zakladatel osady Líček vynikal velkou silou a holýma rukama hravě chytal divoká zvířata. Svou sílu symbolicky znázornil obrazem kančí hlavy, kterou přijal do erbu. Na dochovaných pečetích se však hlava podobá více medvědu. Konec diskuzím zda kanec či medvěd učinil v červnu 1998 podvýbor pro heraldiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, který rozhodl, že znak Horní Cerekve bude mít následující popis: v červeném štítě čelně hledící kančí hlava přirozené barvy, nad ní kosmo položené stříbrné vidle-podávky, přeložené zlatým klíčem zuby dolů.

Nejnovější kapitolou historie Horní Cerekve je povýšení Parlamentem České republiky, předsedou poslanecké sněmovny Václavem Klausem, obce Horní Cerekev do městského stavu a to 27.října 2000.

# Sídelní struktura a územní plánování


Území města tvoří pět katastrálních jednotek. Územní plán byl zpracován v roce 2010. Územní plán Horní Cerekev je zpracován podle zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, to je s vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.



Obr. 4.1: Mapa místní části Horní Cerekev

Zdroj: www.mapy.cz

Organizační a prostorové členění zastavitelného území města je uspořádáno v radiálním členění na křižovatce pěti silnic II. třídy a na křižovatce celostátního železničního tahu České Budějovice-Jihlava Jindřichův Hradec a lokální trati Tábor-Pelhřimov-Horní Cerekev-Třešť-Telč.



Obr. 4.2: Mapa místní části Hříběcí

Zdroj: www.mapy.cz


Zastavěné i zastavitelné území města Horní Cerekev má historicky specifické založení, které bylo kontinuálně rozvíjeno v jednotlivých obdobích, zvláště pak v průběhu 19. a 20. století. Původní historické město a zmíněné dopravní vstupy silnic i železnice, které jím procházejí nebo procházejí po jeho obvodu je nadále určujícím charakterem města, založeného na soutoku přítoků řeky Jihlavy a rozšířené do vodních ploch několika historických rybníků Zámecký, Velký Frajlach, Chobot, Kuchyňka. Stavební materiál pro výstavbu města a silnic historicky dokumentuje lokalita Za Hůrkou, dnes zatopený lom, cca pětihektarová vodní plocha, nyní sloužící k rekreaci, v těsné blízkosti uvedených rybníků na protékající řece Jihlavě. Postupná přestavba a rozvoj města probíhal v 19. a začátkem 20. století paralelně s hlavními silnicemi a železnicí, tzn. systémově vzniká nádražní předměstí, dále pak předměstí v hlavním směru do Pelhřimova a specifická zástavba smíšená v obou směrech do Jihlavu přes Batelov nebo Vyskytnou. V rozsahu založení těchto novodobých ploch je rozvíjen moderní šachovnicový systém, koncipovaný prostorově v dimenzích pro budoucnost.



Obr. 4.3: Mapa místní části Těšenov

Zdroj: www.mapy.cz

Územní plán města Horní Cerekev rozvíjí historickou zástavbu jádra sídla postupným obestavováním současně zastavěného území pro bydlení, občanskou vybavenost a technickou infrastrukturu, především po obvodu jeho západní hranice. Dále rozšiřuje plochy výroby a skladování současného areálu zemědělské výroby pro rozvoj drobné řemeslné výroby, skladů, včetně stanovené urbanistické rezervy v sousedství stávajícího areálu zemědělské výroby. Tento reálný vývoj spoluvytváří dopravní systém navržené průjezdnosti silnic II. třídy zastavěným i zastavitelným územím města společně s návrhem odstranění hlavních dopravních závad. Současný způsob dopravní obsluhy navazujících ulic je konkrétně doplněn pro budoucí obsluhu a určuje možnosti pro napojení zastavitelných území. Týká se především prostoru při jižním a západním okraji města.



Obr. 4.4: Mapa místní části Turovka

Zdroj: www.mapy.cz

Na konkrétně vymezených plochách se nacházejí pozemky oddělitelné pro etapy zástavby, dostupné zejména k zainvestování ze strany města. Charakter a intenzita zástavby zde bude odpovídat požadavkům na vynaložený efekt investičních prostředků. V rámci návrhu ÚP jsou vymezeny další územní rezervy pro bydlení v rodinných domech, výrobu a skladování.



Obr. 4.5: Mapa místní části Chrástov

Zdroj: www.mapy.cz

# Obyvatelstvo

Tab. 5.1: Věkové kategorie obyvatelstva k 31.12.2016

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Věková kategorie | Počet osob | |
| 0-4 | 88 | 260 |
| 5-9 | 73 |
| 10-14 | 99 |
| 15-19 | 105 | 1222 |
| 20-24 | 106 |
| 25-29 | 119 |
| 30-34 | 115 |
| 35-39 | 128 |
| 40-44 | 150 |
| 45-49 | 146 |
| 50-54 | 128 |
| 55-59 | 102 |
| 60-64 | 123 |
| 65-69 | 114 | 358 |
| 70-74 | 96 |
| 75-79 | 72 |
| 80-84 | 40 |
| 85+ | 36 |

Zdroj: ČSÚ (2016) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

Celkový počet obyvatel v roce 2018 v Horní Cerekvi byl celkem 1840 osob. Průměrný věk obyvatel byl 42,5 let, oproti tomu průměrný věk obyvatelstva České republiky dosahuje hodnoty 42,0 let.

Při rozdělení obyvatelstva dle věku do pětiletých kategorií (viz tab. 2) bylo zjištěno, že nejvíce osob, celkem 150, spadá do kategorie 40-44 let, což má souvislost s průměrným věkem obyvatelstva, tomu napovídá i zastoupení osob v dalších věkových kategoriích.

Při sledování statistik z roku 2016 vyšlo najevo, že věková kategorie obyvatelstva v rozmezí 0-14 let (předproduktivní věk) čítala 260 osob, 15-64 let (produktivní věk) pak 1222 osob a kategorie 65 a více let (poproduktivní věk) 358 osob. Z toho vyplývá převaha počtu osob v poproduktivní nad počtem osob ve věku předproduktivní, což je ukazatelem demografického stárnutí obyvatelstva.



Obr. 5.1: Graf vývoje počtu obyvatelstva v letech 2008 – 2017

Zdroj: ČSÚ (2018) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

V poslední dekádě došlo k dlouhodobému poklesu počtu obyvatelstva a poté k jeho mírnému růstu, což je zobrazeno v grafu na obr. 6. Celkový úbytek za posledních 10 let činí 110 osob a je způsoben kombinací přirozeného úbytku a úbytku migračního.

Hustota obyvatelstva byla v roce 2018 celkem 55,4 obyvatel na km2, to je velmi málo vzhledem k celorepublikovému průměru který činí 134 obyvatel na km2. Tato situace je způsobena poměrně velkým katastrálním územím, které se právě do výpočtu hustoty zalidnění promítá, ale i venkovským charakterem oblasti.

# Hospodářství a trh práce

V Horní Cerekvi bylo v roce 2015 celkem 244 registrovaných ekonomických subjektů, z toho jich 199 bylo bez zaměstnanců, 39 s méně než 10 zaměstnanci, 5 s počtem zaměstnanců 10-49 a 1 podnik s počtem zaměstnanců 50-249 Data o ekonomické aktivitě obyvatelstva města jsou dostupná pouze ze SLDB 2011 (viz tab. 6.1).

Tab. 6.1: Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | Celkem |
| Ekonomicky aktivní celkem | | | 887 |
| v tom | zaměstnaní | | 818 |
| z toho podle postavení v zaměstnání | zaměstnanci | 607 |
| zaměstnavatelé | 21 |
| pracující na vlastní účet | 134 |
| ze zaměstnaných | pracující důchodci | 26 |
| ženy na mateřské dovolené | 19 |
| nezaměstnaní | | 69 |
| Ekonomicky neaktivní celkem | | | 872 |
| z toho | nepracující důchodci | | 438 |
| žáci, studenti, učni | | 291 |
| Osoby s nezjištěnou ekonomickou aktivitou | | | 61 |

Zdroj: ČSÚ (2011) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

V tab. 6.2 je znázorněna statistika podnikatelských subjektů členěných dle právní formy. Ve městě převažují nad počtem právnických osob počty osob fyzických, kde největší zastoupení mají fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona, tzv. živnostníci. Je zde celkem 27 zemědělských podnikatelů.

Tab. 6.2: Podnikatelské subjekty dle právní normy v roce 2016

|  |  |
| --- | --- |
| Právní norma | Podniky se zjištěnou aktivitou |
| Celkem | 281 |
| Fyzické osoby | 240 |
| Fyzické osoby  podnikající dle  živnostenského zákona | 189 |
| Fyzické osoby  podnikající dle jiného  než živnostenského zákona | 20 |
| Zemědělští podnikatelé | 27 |
| Právnické osoby | 41 |
| Obchodní společnosti | 20 |
| Akciové společnosti | 1 |
| Družstva | 1 |

Zdroj: ČSÚ (2016) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

Subjekty dle převažující činnosti jsou znázorněny v tab. 5 a lze zde vyčíst nejvíce celkem 35 aktivních ekonomických subjektů ve stavebnictví, 67 v průmyslu a 36 podniků v odvětví obchodu.

Tab. 6.3: Podnikatelské subjekty dle převažující činnosti v roce 2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Registrované  podniky | Podniky se  zjištěnou aktivitou |
| Celkem | 495 | 282 |
| A Zemědělství, lesnictví, rybářství | 85 | 58 |
| B-E Průmysl celkem | 96 | 67 |
| F Stavebnictví | 68 | 35 |
| G Velkoobchod a maloobchod;  opravy a údržba  motorových vozidel | 74 | 36 |
| H Doprava a skladování | 5 | 1 |
| I Ubytování, stravování  a pohostinství | 23 | 12 |
| J Informační a komunikační činnosti | 1 | 1 |
| K Peněžnictví a pojišťovnictví | 9 | 2 |
| L Činnosti v oblasti nemovitostí | 10 | 3 |
| M Profesní, vědecké  a technické činnosti | 27 | 19 |
| N Administrativní a  podpůrné činnosti | 5 | 2 |
| O Veřejná správa  a obrana;  povinné sociální zabezpečení | 4 | 1 |
| P Vzdělávání | 8 | 4 |
| Q Zdravotní a sociální péče | 4 | 3 |
| R Kulturní, zábavní  a rekreační činnosti | 7 | 5 |
| S Ostatní činnosti | 53 | 27 |
| X nezařazeno | 0 | 0 |

Zdroj: ČSÚ (2017) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

## Využití území



Obr. 6.1: Graf využití půdy v roce 2016

Zdroj: ČSÚ (2016) dostupný na [www.czso.cz](http://www.czso.cz)

Významným a důležitým krajinotvorným prvkem je obhospodařovaná zemědělská půda, pozemky zemědělského půdního fondu (ZPF), který pokrývá velkou část správního území města. ZPF zahrnuje pozemky orné půdy, trvalého travního porostu, sady a zahrady. Zemědělská půda na území města je obhospodařována a zemědělsky využívána. Dalším významným krajinotvorným prvkem pokrývající území města jsou lesy.

V řešeném území převažuje zemědělská půda (orná půda, zahrady, trvalý travní porost) nad půdou nezemědělskou (další vyznačené plochy). Z druhů využití půdy převažuje orná půda (1491 ha) nad lesními pozemky (784 ha), dále jsou velkou měrou roztroušeně zastoupeny trvalé travní porosty (523 ha) a v menších poměrech další druhy využívání půdy (viz obr. 7). Cena zemědělské půdy ve správním území města k 1. 1. 2019 byla 3,21 Kč/m2.

## Trh práce

Z pohledu charakteristik trhu práce je Horní Cerekev, ve srovnání s vyššími územními celky, územím s  podprůměrným podílem nezaměstnaných osob 1,50 % (dříve míra nezaměstnanosti) a celkem 18 dosažitelnými uchazeči o zaměstnaní. Česká republika v roce 2018 má jednu z nejnižších hodnot nezaměstnanosti v Evropě, což se promítá i do lokálních oblastí z pohledu trhu práce.

Tab. 6: Charakteristiky trhu práce ve městě k 31.12.2017

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Dosažitelní uchazeči o zaměstnání | Podíl nezaměstnaných osob (%) |
| Město Horní Cerekev | 18 | 1,50 |
| SO ORP Pelhřimov | 578 | 1,97 |
| Kraj Vysočina | 12 569 | 3,80 |
| ČR | 259 929 | 3,77 |

Zdroj: Portál MPSV (2017) dostupný na [www.portal.mpsv.cz](http://www.portal.mpsv.cz)

# Občanská vybavenost

V Horní Cerekvi se nachází veškerá základní občanská vybavenost. Spádová oblast přesahuje hranice řešeného území a jsou do ní zahrnuty i okolní obce. Vyšší občanská vybavenost je soustředěna v Pelhřimově a v širším měřítku v Jihlavě.

Občanské vybavení veřejné infrastruktury je v zastavěném území, zejména v centrální části sídla, v místních částech ne. V současné době je ve městě základní škola, mateřská škola a školní jídelna. Základní škola je úplná s devíti třídami.

Město Horní Cerekev je vybaveno zdravotnickými zařízeními jako jsou ordinace praktických lékařů, stomatologa, specialisty a detašovaným pracovištěm zařízení lékárenské péče. V oblasti sociálních služeb je město vybaveno zařízením typu domov se zvláštním režimem.

V 17 km vzdáleném Pelhřimově jsou pak dostupné další specializované ordinace lékařů, nemocnice, gymnázium, základní umělecká škola, vyšší odborná škola a z oblasti sociálních služeb i zařízení nabízející chráněné bydlení, denní stacionář, centrum sociálně rehabilitačních služeb, domov pro seniory a sociální poradny. Pelhřimov je vybaven přímoúměrně ke své velikosti města čítajícího v roce 2018 celkem 15 652 obyvatel. Dalším centrem vybavenosti a služeb je pro Horní Cerekev 26 km vzdálené krajské město Jihlava, kde se mimo jiného nachází Vysoká škola polytechnická.

V tabulce č. 7.1 níže je vypsána vybavenost službami v okolních sídlech. Z tabulky ve většině případů vyplývá přímá úměra mezi počtem obyvatel a vybaveností službami, tedy čím více obyvatel sídlo má, tím více (typů) služeb a zařízení zajišťuje a nabízí. Důkazem tohoto tvrzení je protikladné postavení města Pelhřimov (15 652 obyvatel) a městysu Božejov (632 obyvatel) ve vybavenosti zdravotnickými a sociálními službami.

Tab. 7.1: Vybavenost vybraných sídel zdravotnickými a sociálními službami v roce 2018

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zdravotnictví | Božejov | Černovice | Kamenice nad Lipou | Nová Cerkev | Počátky | Žirovnice | Pelhřimov |
| nemocnice | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ano |
| detašované pracoviště nemocnice | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| praktický lékař pro dospělé | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| praktický lékař pro děti a dorost | ano | ne | ne | ano | ano | ano | ano |
| stomatologie | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
| gynekologie | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano |
| ordinace specialisty | ne | ano | ano | ano | ano | ne | ano |
| detašované pracoviště nemocnice | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| Léčebna dlouhodobě nemocných | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| sdružená ambulantní zařízení | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ne |
| detašované pracoviště ZS a RZP\* | ne | ne | ano | ne | ano | ne | ano |
| lékárna | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano |
| sociální služby |  |  |  |  |  |  |  |
| domácí zdravotní péče | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano |
| kompenzační pomůcky | ne | ne | ano | ne | ne | ne | ano |
| odlehčovací služby | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| sociálně terapeutické dílny | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| chráněné bydlení | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| týdenní stacionáře | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ne |
| denní stacionáře | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| sociální rehabilitace | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| DOZP\*\* | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| odborné sociální poradenství | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| ostatní zařízení sociální péče | ne | ano | ne | ne | ne | ne | ano |
| domov pro seniory | ne | ne | ne | ano | ne | ano | ano |
| domov se zvláštním režimem | ne | ne | ne | ne | ano | ne | ne |
| pečovatelská služba | ne | ne | ano | ne | ano | ano | ano |

\*záchranná služba a rychlá zdravotnická pomoc

\*\*domov pro osoby se zdravotním postižením

## Bydlení

Dle územního plánu Plochy bydlení zahrnují zpravidla pozemky rodinných domů, pozemky bytových domů do třech nadzemních podlaží a podkroví, plochy související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Do ploch bydlení jsou zahrnuty pozemky souvisejícího občanského vybavení a nevýrobních služeb s výjimkou pozemků pro budovy obchodního a výrobního účelu o výměře větší než 1000 m2. Součástí ploch pro bydlení jsou pozemky i dalších staveb a zařízení, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží obyvatelům na takto vymezené ploše. Pro porovnání byl počet trvale obydlených bytů v roce 2014 celkem 650, v roce 2016 celkem 653. Dále počet rodinných domů v roce 2014 byl 481 a v roce 2016 celkem 488.

## Služby

V městské části – Horní Cerekvi se nachází dvě restaurační zařízení (z toho jeden hotel). Dále tři prodejny smíšeného zboží (Jednota COOP, FLOP, Maia). V Hříběcí se nachází hospoda i prodejna potravin, v ostatních místních částech se nenacházejí ani restaurační zařízení ani prodejny potravin. V Horní Cerekvi funguje také pobočka České pošty a.s. a čerpací stanice PHM. Nabídka a poptávka služeb úzce souvisí s návyky obyvatelstva, které jsou podmíněny dojížďkou do zaměstnání, dopravní obslužností obce, spádovostí, nabídkou služeb mimo městys, ale také s věkovou strukturou obyvatelstva.

# Technická infrastruktura

Dle územního plánu je ve všech místních částech vodovodní síť prodloužena k uvažované zástavbě, a je dle možností zokruhována. U stávající sítě se doporučuje rekonstruovat dožívající řady. V případě malé vydatnosti stávajícího zdroje lze situaci řešit výstavbou nových zdrojů s eventuelním zvětšením akumulace – nový vodojem.

Plochy v městě jsou odkanalizovány z převážné části oddílným systémem – nové dešťové sběrače vyústěné do místních vodotečí. Důvodem je kapacita stávající jednotné sítě a snaha vyřešit vtok balastních vod do kanalizační sítě – lokalita „nad Pazdernou“ – vybudování vodní nádrže a následné převedení vod novou trubní a otevřenou odpadní stokou – zaústěnou pod Truhlářským rybníkem do místní vodoteče. Splaškové vody budou odváděny převážně splaškovou kanalizací napojenou na stávající kanalizační síť města (navrhované lokality a dosud neodkanalizovaná lokalita za železniční zastávkou přes čerpání odpadních vod). S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme postupnou rekonstrukci nevyhovující části stávající kanalizační sítě.

Veškerá zástavba v Hříběcí je odkanalizována oddílným systémem. Dešťové vody je třeba v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající kanalizací, která bude využita jako dešťová, do nejbližšího recipientu, vodní plochy. Nátok na ČOV bude zajištěn přes čerpání odpadních vod - V závislosti na postupu a rozsahu výstavby bude realizována ČOV pro 250 EO nebo provedeno napojení na ČOV Horní Cerkev v souběhu s eventuelně realizovaným STL plynovodem do Hříběcí (viz situace). Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

V Těšenově bude doplněna a rozšířena stávající kanalizace k stávající a uvažované zástavbě včetně odlehčení dešťových vod. Pro čištění odpadních vod je navržena ČOV typu stabilizační nádrže pod sídlem – v sestavě: odlehčovací komora – česle – lapák písku – štěrbinová nádrž nebo septik – stabilizační nádrž – měření odtoku. Předpokládaná kapacita ČOV: cca 150 EO. Typ čistírny je volen s ohledem na předpokládanou nízkou koncentraci znečištění v přiváděné odpadní vodě - vysoké procento balastních vod. Významné je rovněž provozní hledisko – jednoduchý a nenáročný provoz tohoto typu ČOV. Odpad z ČOV bude zaústěn do místní vodoteče. Jako prozatímní řešení, než dojde k centrálnímu řešení, bude řešeno čištění odpadních vod pomocí domovních ČOV (např. septik + zemní filtr, balené mikročistírny) v kombinaci s jímkami na vyvážení. Domovní ČOV budou dle místních možností zaústěny do kanalizace či vodotečí procházejících okolo sídla.

S ohledem na velikost sídel Chrástov a Turovka není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. V Chrástově bude nezbytné řešit likvidaci OV v domovních mikročistírnách (vícekomorovým septik doplněný o zemní filtr, balené MČOV). Vzhledem k tomu, že v Turovce není povoleno vypouštění odpadních vod, je zde možné pouze umístění jímek na vyvážení nebo domovních ČOV s odváděním vyčištěných odpadních vod do recipientu – drenážní podmok na základě hydrogeologického rozboru. Dešťové vody doporučujeme v maximální míře zasakovat (střechy), ostatní odvádět stávající kanalizací, do nejbližšího recipientu, vodní plochy.

V oblasti zásobování teplem a plynem je v konečném návrhu územního plánu středotlaká plynovodní síť rozvedena k navrhované zástavbě. U sídla Hříběcí provedeno napojení na středotlakou plynovodní síť Horní Cerkev v případném souběhu s eventuelně realizovaným kanalizačním výtlakem (viz situace). V bilancích plynu je u obou sídel uvažováno s 70% plynofikací u stávající zástavby a 70% u nově navržené. Předpokládá se užití plynu na vaření, přípravu TUV a topení. S ohledem na vývoj cen plynu lze předpokládat u nové zástavby možné napojení na plynovodní síť, ale v kombinaci s jiným topným mediem (dřevní hmota, biomasa apod.) rovněž tak v případě nerealizace plynofikace sídla Hříběcí. U sídel Chrástov, Těšenov a Turovka se plynofikace nepředpokládá. Pro zástavbu v sídlech lze k vytápění využít - např. dřevní hmota, biomasa, tepelná čerpadla, solární energie atd.

Zásobování elektrickou energií je v území řešeno pomocí elektrorozvodných venkovních vedení 22kV s trafostanicemi 22/0,4kV, včetně ochranných pásem. Stávající tranzitní vzdušné vedení 110 kV (velmi vysoké napětí) procházející řešeným územím zůstává ve svém koridoru beze změny.

Jediným distributorem ve městě Horní Cerekev a jeho správním územím je E.ON Česká republika a.s. regionální správa v Pelhřimově, která je také provozovatelem distribuční sítě VN a NN a trafostanic. V katastru obce se nenachází žádný jiný zdroj elektřiny. Elektrická energie je přiváděna po venkovních vedení 22kV k místním trafostanicím 22/0,4kV. V řešené lokalitě je rozvod elektřiny proveden z části venkovním a z části kabelovým rozvodem NN. Stávající počet trafostanic a navrhované trafostanice zaručují zajištění nově plánovaných a navrhovaných spotřeb. Ve městě Horní Cerekev existuje plná plošná plynofikace, která je rozšířena na celé zastavitelné území. V místní části Hříběcí je navržena plná plošná plynofikace na zastavěné i zastavitelné území. Chrástov, Těšenov, Turovka nejsou napojeny na plynovodní síť. K zásobení teplem jsou využívány kotelny malého výkonu, případně lokální topidla, převážně na pevná paliva. S plynofikací se neuvažuje. Elektrické vytápění není plošně uvažováno a spíše se uvažuje jako doplněk k ostatním mediím. Elektřina je uvažována převážně k svícení, běžné domácí spotřebiče, nutné elektrické pohony a v malé části technologické procesy při podnikání. Lokalita má potenciál ve využití jiných zdrojů jako biomasy odpadní dřevo, rychle rostoucí dřeviny, řepka, sláma seno. Rozšíření zástavby ve městě Horní Cerekev představuje požadavek nárůstu spotřeby el. energie pro obsluhu nových zastavitelných ploch – 2 nové trafostanice na paprsku 22 kW. Obdobně v místní části Hříběcí 1 trafo (22 kW) a Těšenov – 1 trafo (22 kW). Elektro-energetická koncepce je v souladu s potřebami města a jeho místních částí a v souladu s rozvojem elektrické sítě E.ON Pelhřimov. Budované energetické zařízení nesmí mít nežádoucí vliv na životní prostředí.

Stávající rozvod NN je proveden převážně vzdušným vedením na podpěrách, z části napojen kabelově. Nově navržená zástavba bude připojena kabelovým vedením, napojeným ze stávajících rozvodů. Veřejné osvětlení Provede se osvětlení nových komunikací, napojené na stávající rozvody VO ve městě a jeho místních částí.

# Dopravní infrastruktura


Město Horní Cerekev leží na stykovém místě dvou železničních tratí. Hlavní z nich je jednokolejná trať č. 225 Veselí nad Lužnicí (vazba na trať č.220) – Jinřichův Hradec (228,229) – Horní Cerekev (224) – Jihlava (240). Tato trať je elektrifikovaná s traťovou třídou dovoleného zatížení D4 (22,5t/8t) a se střídavým systémem trakční soustavy 22,5kV/50Hz. Druhou železniční tratí na katastru města je zrekonstruovaná regionální trať č.224 Tábor (220) – Obrataň – Horní Cerekev (225). Tato trať není elektrifikovaná s traťovou třídou dovoleného zatížení jen C3 (20t/7,2t).

Z hlediska dopravního uspořádání a závad není město Horní Cerekev na poměry České republiky nikterak výjimečné. Stejně jako v celé řadě jiných sídel, je i zde možné nalézt celou řadu závažných bodových i liniových dopravních problémů, přičemž některé lze označit přinejmenším za významné. Samotné město Horní Cerekev je dopravně výjimečné zejména svou výhodnou polohou na průniku 4 silnic II. třídy: II/112: Benešov - Vlašim - Čechtice - Košetice - Červená Řečice - Pelhřimov - Horní Cerekev - Telč - Nová Říše – Želetava, II/132: Jarošov nad Nežárkou - Žirovnice - Počátky - Horní Cerekev, II/133: Horní Cerekev – Vyskytná, II/639: Kamenice nad Lipou - Horní Cerekev - Batelov - Dolní Cerekev. Všechny 4 komunikace tvoří páteřní komunikace města, ve kterém tvoří 3 základní osy radiálního dopravního systému. V intravilánovém prostředí je nutné tyto komunikace vnímat jako průjezdní úseky silnic II. třídy a jsou tedy zařazeny do funkční skupiny místních sběrných komunikací (kat.B). Na území KÚ Horní Cerekev můžeme dále nalézt 2 silnice III. třídy: III/1332: II/112- Černov – Chrástov – Čejkov – Nový Rychnov III/13423: II/112 – Švábov – Batelov III/1331: Těšenov – Průjezdná III/0392: Hříběcí – Turovka Ostatní jsou zařazeny mezi místní komunikace obslužné (kat. C) a komunikace se smíšeným provozem (kat. D).

Tab. 9.1: Zatřídění komunikací

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| číslo | třída | vlastník |
| 112 | II. | Kraj Vysočina |
| 133 | II. | Kraj Vysočina |
| 639 | II. | Kraj Vysočina |
| 0392 | III. | Kraj Vysočina |
| 13423 | III. | Kraj Vysočina |

Zdroj: Geoportál ŘSD ČR (2019)



Obr. 9.1: Mapa širších dopravních vztahů

## Vyjížďka do zaměstnání a škol

Ukazatelem, který propojuje charakteristiky trhu práce a dopravní obslužnosti může být vyjížďka do zaměstnání a škol. Data o vyjížďce jsou ze SLDB 2011. Z celkového počtu 887 ekonomicky aktivních osob jich v roce 2011 bylo 818 zaměstnaných, z toho jich 536 vyjíždělo do zaměstnání mimo bydliště (viz tab. 9.2).

Tab. 9.2: Vyjížďka do zaměstnání a škol v roce 2011

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | počet osob |
| vyjíždějící celkem | | | 536 |
| v tom | vyjíždějící do zaměstnání | | 371 |
| v tom | v rámci obce | 86 |
| do jiné obce okresu | 167 |
| do jiného okresu kraje | 85 |
| do jiného kraje | 27 |
| do zahraničí | 6 |
| vyjíždějící do škol | | 165 |
| v tom | v rámci obce | 44 |
| mimo obec | 121 |

Zdroj: Veřejná databáze (2011) dostupná na [www.vdb.czso.cz](http://www.vdb.czso.cz)

# Kultura

V Horní Cerekvi byla vždy kultura a kulturní dění tmelem společnosti. Jelikož první písemná zmínka o Horní Cerekvi pochází z roku 1361, má město hluboké kořeny v minulosti, s čímž souvisí i kulturní památky města – společné dědictví současného obyvatelstva. Město Horní Cerekev je vybaveno kulturním domem, veřejnou knihovnou, muzeem a galerií.

Hlavními kulturními akcemi, které jsou každoročně v řešeném území pořádány jsou Novoroční ohňostroj, Dětský karneval, Pálení Čarodějnic, Pouťová zábava, plesy, přednášky, koncerty a divadelní představení.

## Památky

Doklad kulturního dědictví představují především evidované státem chráněné nemovité kulturní památky, tedy památky zanesené v ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek). Důležitými a přirozenými kulturními centry a zároveň doklady kulturního dědictví jsou významné kulturní památky, zejména zámek a Kostel Zvěstování Panny Marie. Nejstarší zmínka o kostele Zvěstování Panny Marie v Horní Cerekvi je z roku 1384, kdy byl kostel již uváděn jako farní. Koncem 15. století byla obnovena klenba presbytáře a byla opravena loď. V letech 1547–62 byl přestavěn původně jednolodní chrám na trojlodní. Další úpravy následovaly v baroku, a to v roce 1631 a v roce 1763.

Židovský hřbitovv Horní Cerekvi leží severozápadně od městečka. Zavede vás k němu polní cesta, odbočka ze silnice č. 122 ve směru na Pelhřimov. Od náměstí je vzdálen asi 1,5 km, od zmíněné odbočky cca 400 m. Leží na okraji lesa nad údolím Pláňovského potoka. Hřbitov byl založen v polovině 18. století a užíván byl do počátku druhé světové války. V minulost byl areál o rozloze 927 metrů čtverečních často devastován. Dochovalo se cca 130 náhrobků od 18. do 20. století.

Zámek při Zámeckém rybníku vznikl [renesanční](https://cs.wikipedia.org/wiki/Renesan%C4%8Dn%C3%AD_architektura) přestavbou původní [tvrze](https://cs.wikipedia.org/wiki/Tvrz) ve 2. polovině 16. století. Dnešní vzhled získal při přestavbě dokončené roku 1734. Trojkřídlá dvoupatrová budova nepravidelného půdorysu má zazděné [arkády](https://cs.wikipedia.org/wiki/Ark%C3%A1da_(architektura)) v nádvoří a bosovaný vstupní [portál](https://cs.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1l_(architektura)) na východní straně. Od roku 1994 je soukromým majetkem. Nedávno skončila celková [rekonstrukce](https://cs.wikipedia.org/wiki/Rekonstrukce_(stavebnictv%C3%AD)), [interiéry](https://cs.wikipedia.org/wiki/Interi%C3%A9r) nejsou přístupné.

Další památky a zajímavosti jsou Socha svatého Jana Nepomuckého na náměstí, [Boží muka](https://cs.wikipedia.org/wiki/Bo%C5%BE%C3%AD_muka) – Tato prostá žulová boží muka vznikla v 17. století. Na kamenné lucerně je kovový, jednoramenný kříž. Jejich podoba je typická pro tuto část Vysočiny. Dále Sousoší Nejsvětější Trojice – Drobná sakrální památka stojí na místě, kde se setkává Štítného a Tyršova ulice, cca 100 metrů od náměstí. Drobné, poněkud neobvyklé barokní sousoší ze 17. století stojí na žulovém sloupu, snad starším. Sousoší bylo rekonstruováno v roce 2000 Petrem Sieglem, nákladem města a za pomocí veřejné sbírky. Mezi další památky patří Kašna na náměstí, [Fara](https://cs.wikipedia.org/wiki/Fara) na náměstí T. G. Masaryka, [Kostel svatého Jana Křtitele](https://cs.wikipedia.org/wiki/Kostel_svat%C3%A9ho_Jana_K%C5%99titele_(Horn%C3%AD_Cerekev)), Hotel Rustikál (Horní Cerekev) – Historie budovy sahá až do druhé poloviny 19. století a v roce 1996 prošla kompletní rekonstrukcí. V místní části Chrástov se nachází kaple na návsi, v Turovce kaple a v Těšenově kaple, boží muka a pamětní kámen.

Na území města jsou evidovány také památky místního významu, památky venkovské lidové architektury nebo architektonicky cenné stavby a soubory. Ty jsou rovněž důležitým dokladem kulturního dědictví. Seznam památkově chráněných objektů se průběžně doplňuje a i některé další objekty na území města se mohou do seznamu památek dostat. Jedná se hlavně o objekty nesoucí doklad kulturního dědictví. Příkladem můžou být některé další objekty lidové architektury, původní zemědělské usedlosti, kapličky a křížky na křižovatkách cest.

## Spolková činnost

Ve správním území Horní Cerekev jsou aktivní některé spolky a uskupení. Například Sbor dobrovolných hasičů Horní Cerekev, Sbor dobrovolných hasičů Hříběcí, Sportovní klub Horní Cerekev, Divadelní soubor KD Horní Cerekev, Cyklo Team Sauna Bar Horní Cerekev, Hříběcké divadélko, Asociace víceúčelových sportů, Mateřské centrum Klubíčko, spolek Hříbátka, Moravský rybářský svaz, Český svaz včelařů a Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR.

# Cestovní ruch a rekreace

V řešeném území jsou vhodné podmínky zejména pro aktivní krajinnou rekreaci (např. cykloturistika, pěší turistika, houbaření, koupání v rybnících apod.). Stávající krajinné plochy plně vyhovují potřebám místní rekreace i rekreace nadmístního charakteru. K rekreačnímu využití krajiny přispívá i rozvinutá rekreační infrastruktura – především přítomnost značených turistických tras a cyklistických tras v řešeném území.

Řešené území není celkově výrazněji zatíženo objekty individuální rekreace. Využití původních zemědělských usedlostí k rekreačním účelům lze chápat ve výsledku jako příznivou změnu způsobu využití. V souladu s odlišným životním stylem jsou jednotlivé objekty přestavěny a je tím zajištěna jejich obnova a údržba aniž by došlo k zásadnímu zásahu do krajinného rázu. Naopak výstavba chat ve volné krajině je jednoznačně nepříznivým zásahem z hlediska ochrany nezastavěného území, proto územní plán neumožňuje výstavbu rekreačních objektů ve volné krajině. Obecně výstavba chat není spjata s žádnými přínosy pro řešené území a naopak vytváří jistou zátěž do budoucna. Ve volné krajině se v roce 2016 ve správním území nacházelo celkem 134 chalup a 13 chat pro individuální rekreaci.

## Sportovní vybavenost

Rozsah sportovních ploch je vzhledem k velikosti spádové oblasti dostačující. Rovněž vyhovuje i jejich situování v rámci města. Pro sportovní vyžití ve městě slouží víceúčelové sportovní hřiště u základní školy, fotbalové hřiště u vlakového nádraží a tenisový kurt v intravilánu města. Pro potápění slouží zatopený lom na okraji města.

# Přírodní podmínky a životní prostředí

Řešené území je z geologického hlediska součástí moldanubika tvořeného v širším okolí rulami. Moldanubikum je území mezi [Vltavou](https://cs.wikipedia.org/wiki/Vltava) a [Dunajem](https://cs.wikipedia.org/wiki/Dunaj). Je to geologická jednotka [Českého masivu](https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%BD_masiv). Tvoří jeho jihozápadní a jižní část. Představuje nejsilněji [metamorfované horniny](https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99em%C4%9Bn%C4%9Bn%C3%A1_hornina). Metamorfované horniny jsou prostoupeny různě velkými tělesy dvojslídné žuly. Eluviálně rozložené horniny mají mocnost cca 5 m a jsou rozloženy na jílovihlinito-písčité zeminy. Nadloží tvoří kvartérní aluviální zeminy. Humozní hlíny v nejvrchnější části profilu jsou v mocnosti 0,1 - 0,2 m.

Geomorfologicky, tedy z pohledu tvaru povrchu, patří oblast do geomorfologické oblasti Českomoravská vrchovina, geomorfologického celku Křemešnická vrchovina. Území města tedy leží v oblasti Křemešnické vrchoviny, která tvoří západní část rozsáhlé Českomoravské vrchoviny. V území převažuje vcelku monotónní reliéf krajiny rozřezaný údolími vodních toků. Mírné svahy ve svém zakončení u vodních toků spadají do údolí.

Situace města při jižním úpatí masivu Křemešníka v průměrné nadmořské výšce 600 m nad mořem je specifická kvalitou přírodního a životního prostředí. Severní okraj území katastrů Chrástov, Těšenov tvoří část evropského rozvodí, začíná zde pramenná oblast řeky Jihlavy s potoky Pstruhovec, Pláňavský a Hraniční. V řešeném území se nachází záplavové území (Q100) ohrožené řekou Jihlavou.

Z klimatického hlediska spadá území dle klasifikace klimatických oblastí do oblasti MT3, což je mírně teplá oblast, kde je krátké léto, mírné až mírně chladné, suché až mírně suché. Přechodné období je normální až dlouhé, s mírným jarem a mírným podzimem. Zima bývá normálně dlouhá, mírná až mírně chladná, suchá až mírně suchá s normálním až krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota vzduchu se zde pohybuje v rozmezí 6,1 – 7,0 °C. Průměrný roční úhrn srážek v oblasti je 701 – 800 mm/m2. Z biogeografického hlediska oblast patří do vegetačního stupně bukového s hnědými kyselými půdami.

Tab. 9.2: Charakteristiky klimatické oblasti

|  |  |
| --- | --- |
| Klimatické charakteristiky | MT3 |
| Počet letních dnů | 20-30 |
| Počet dnů s průměrnou teplotou 10 °C a více | 120-140 |
| Počet mrazových dnů | 130-160 |
| Počet ledových dnů | 40-50 |
| Průměrná teplota v lednu (°C) | −3 až −4 |
| Průměrná teplota v červenci (°C) | 16-17 |
| Průměrná teplota v dubnu (°C) | 6-7 |
| Průměrná teplota v říjnu (°C) | 6-7 |
| Průměrný počet dní se srážkami 1 mm a více | 110-120 |
| Srážkový úhrn ve vegetačním období (mm) | 350-450 |
| Srážkový úhrn v zimním období (mm) | 250-300 |
| Počet dnů se sněhovou pokrývkou | 60-100 |
| Počet dnů zamračených | 120-150 |
| Počet dnů jasných | 40-50 |

Zdroj:Klimatické oblasti Československa(Quitt, 1971)

Krajinný ráz je dán především přírodní, kulturní a historickou charakteristikou řešeného území, rozmanitostí ve způsobech využití ploch, četností zastoupení různých krajinných formací, prostorovou diverzifikací, měřítkem krajiny a mírou harmonie mezi jednotlivými krajinnými elementy. Historie krajiny souvisí s vlivem lidského osídlení, a to již od pravěku. Kromě lesních komplexů je zde zachována i řada remízků a drobné roztroušené zeleně. Extravilánová zeleň v dostatečné míře odpovídá přirozené skladbě porostů. Před zahájením kolektivizace zemědělství byla druhová diverzita krajiny větší, protože dnešní scelené lány byly harmonicky rozděleny na drobnější políčka s vyšším zastoupením trvalých travních porostů a přirozených dělících prvků. Následkem scelení pozemků došlo v řešeném území nejen k vodní erozi, ale i k poměrně výrazné erozi větrné. Scelení lánů vedlo rovněž ke snížení prostupnosti krajiny, protože zde došlo k výraznému zrušení polních cest.

Významným a důležitým krajinotvorným prvkem je obhospodařovaná zemědělská půda, která pokrývá velkou část správního území města. Výrobní podoblast, kam město Horní Cerekev spadá je označena jako B3, tedy Bramborářsko – ovesná oblast.

## Ochrana přírody

Prioritou v ochraně přírody a krajiny je v řešeném území zachování a rozvoj přírodně hodnotných prvků krajiny. V řešeném území v jeho severní části se nachází Přírodní Rezervace Rybník Starý. Je to soubor mokřadů a luk se zachovanými ekosystémy s výskytem chráněných a ohrožených druhů.

V území se nachází lokalita výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů a to v Horní Cerekvi Pískovna u Horní Cerekve (v severovýchodní části města - mezofilní louky s remízem, výskyt ohrožených druhů rostlin), Jelení hora (okraj lesa a mezofilní louka s ohroženými druhy rostlin), Frejlach (rybník s rozsáhlými mokřady a vlhkými loukami, hnízdiště ptactva), Chobot (rybník s rozsáhlým litorálem, hnízdiště ptactva), U Potoků. V Hříběcí Pstruhovec u Hříběcí (stinná smrčina v okolí lesního potůčku s dřípatkou horskou). V Turovce pak Pstruhovec u Hříběcí (smrčina v okolí lesního potůčku s dřípatkou horskou – zasahuje do severní části k.ú. ze sousedního k.ú.), Borky.

V současnosti je ochrana přírody řešena a klasifikována dle tzv. ÚSES, což je zkratka pro Územní systém ekologické stability. ÚSES je [krajinotvorný program](https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Krajinotvorn%C3%BD_program&action=edit&redlink=1), jehož úkolem je zvýšení ekologické stability od nejmenších celků až po celoevropské sítě. Zákon č. 114/1992 Sb. [o ochraně přírody a krajiny](https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_ochran%C4%9B_p%C5%99%C3%ADrody_a_krajiny) definuje ÚSES takto: „Územní systém ekologické stability je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Hlavním smyslem ÚSES je posílit ekologickou stabilitu krajiny zachováním nebo obnovením stabilních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.“ ÚSES je tvořen skladebnými prvky, které jsou seřazeny od největšího po nejmenší, tedy [biocentrum](https://cs.wikipedia.org/wiki/Biocentrum) (BC), [biokoridor](https://cs.wikipedia.org/wiki/Biokoridor) (BK), [interakční prvek](https://cs.wikipedia.org/wiki/Interak%C4%8Dn%C3%AD_prvek). ÚSES může být nadregionální (NR), regionální (R), nebo lokální (L). V Územním plánu Horní Cerekev je vymezen územní systém ekologické stability. Územní systém ekologické stability, je vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, který udržuje přírodní rovnováhu. Místní územní systém ekologické stability zahrnuje i celý rozsah systémů regionálních a nadregionálních; jeho pozitivní působení na krajinu se uplatňuje nejvýrazněji na místní úrovni, která se stává praktickým vyústěním celého procesu územního zabezpečování ekologické stability. Tvorba a ochrana skladebných součástí ekologické sítě neřeší celou problematiku zajišťování ekologické stability krajiny. Rozhodující význam pro ekologickou stabilitu krajiny má celkové snižování destabilizujících antropogeních vlivů.

Katastrem prochází mezofilní bučinná osa nadregionálního biokoridoru K 120, a část území na jihozápadě je jeho součástí (je zařazeno do ochranné – vnější – zóny nadregionálního biokoridoru). Znamená to, že všechny plochy o stupni ekologické stability 3 a více v této ochranné zóně jsou součástí nadregionálního biokoridoru. Nadregionální biokoridor je vždy složený a tvoří jej osa a ochranná zóna. Obě části jsou jeho neoddělitelnou součástí a po celé ploše koridoru se podporuje tzv. koridorový efekt. Pro vymezování nadregionálního ÚSES platí všech 5 základních kritérií, tj. kritérium rozmanitosti potenciálních přírodních ekosystémů, jejich prostorových vztahů, dodržení nezbytných prostorových parametrů, zohlednění aktuálního stavu krajiny a společenských limitů a záměrů, přičemž žádné z nich není možné opomenout. Nadregionální biokoridor zajišťuje minimálně migrační trasy bioty. Součástí nadregionálního biokoridoru se stávají skladebné prvky ÚSES lokálního a regionálního, významné krajinné prvky, zvláště chráněná území, kostra ekologické stability a všechny přírodní i přírodě blízké ekosystémy, které jsou lokalizovány v ochranné zóně biokoridoru. Jejich zahušťováním a důslednou ochranou podporujeme tzv. koridorový efekt. Při trasování nadregionálních biokoridorů byly využity významné historické migrační trasy bioty a zároveň byla zohledněna nezbytnost propojování nadregionálních biocenter vyplývající z teorie ÚSES. Nadregionální ÚSES je součástí národní ekologické sítě České republiky, je nespornou dálkovou migrační trasou organismů přecházející přes území České republiky. Tyto trasy propojují většinou dvě a více podprovincií, nebo jde o koridory podél toků s významnou splavovací funkcí a s vysokou biodiverzitou. Do osy tohoto biokoridoru je vloženo regionální biocentrum Dílce, které do území zasahuje severozápadně od Hříběcí. Severní částí řešeného území prochází regionální biokoridor Prachatický les – Čertův Hrádek, do kterého jsou (v rámci Horní Cerekve) 3 lokální biocentra. Všechny další prvky jsou lokální úrovně.

Ukazatelem současného stavu životního prostředí ve správním území je koeficient ekologické stability (KES). Koeficient ekologické stability je poměrové číslo a stanovuje poměr ploch, tzv. stabilních a nestabilních krajinotvorných prvků ve zkoumaném území. Správní území města má KES 0,86, což je území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie. Je to především díky zdejší morfologii terénu, která již ve středověku umožnila zahušťování sídelní struktury a intenzivní rozvoj zemědělství. Souvislé lesní porosty se zachovaly pouze v okolí Svaté Kateřiny a vrcholu Lísek, ve zbývající části řešeného území jsou jen sporadicky rozptýlené drobné lesní plochy, jejichž izolovanost jim neumožňuje plnohodnotně plnit funkce lesa.

## Odpadové hospodářství

Rekultivované skládky jsou v řešeném území evidovány v šesti lokalitách. Veškeré zastavitelné plochy i plochy změn uspořádání krajiny jsou vymezeny mimo rekultivované skládky. Tímto způsobem je zajištěna ochrana rekultivovaných skládek před nežádoucími zásahy. Podmínky využití stávajících krajinných ploch neumožňují provádění terénních úprav, které by mohly rekultivační vrstvy narušit. Jedná se o rekultivované skládky Těšenov -skládka U hřiště, skládka V lomu, Horní Cerekev – skládka U rybníka, skládka U Švábova, skládka U rybníka Frejlach, Chrástov - pozemek p. č. 12.



Obr. 12.1: Graf měrné produkce odpadů ve městě v letech 2015 – 2017

Zdroj: Návrh optimalizace svozu odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s. (2018)

Z grafu výše vyplývá v celém sledovaném období jednoznačná převaha měrné produkce směsného komunálního odpadu (SKO) nad ostatními druhy odpadu. Na druhém místě je biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), jehož produkce postupně mírně klesala. Měrná produkce ostatních druhů odpadů je srovnatelná. Průměrná produkce SKO v obcích DSO Nová Lípa, jež jsou zároveň členy SOMPO, a. s., je 244 kg/obyvatele/rok (2017). Produkce separovaného odpadu (papír, plasty, sklo) se pohybovala od 11 do 24 kg/obyvatele/rok. Náklady obce na nakládání s odpady za rok 2017 jsou uvedeny v tab. 13.2 v podkapitole 13.1.



Obr. 12.2: Graf měrné produkce odpadů různých územních celků v roce 2015

Zdroj: Návrh optimalizace svozu odpadů členských obcí společnosti SOMPO, a.s. (2018)

Při porovnání měrné produkce SKO s vyššími územními celky je patrná nejvyšší produkce města. Měrná produkce ostatních druhů odpadů je v porovnání zhruba průměrná.

V Horní Cerekvi funguje kompostárna, která má kapacitu 150 tun/ročně, je provozována podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Kompostování probíhá na volné ploše.

# Samospráva

Jak již bylo zmíněno výše, město je členem DSO Nová Lípa a místní akční skupiny Via rustica z. s. V lednu roku 2019 je starostou Milan Kunst a je uvolněným členem rady a zastupitelstva města. Níže jsou uvedeny pozice a členové místní samosprávy.

Tab. 13.1: Údaje o městě

|  |  |
| --- | --- |
| IČO | 00248185 |
| Obchodní název | Město Horní cerekev |
| [**Statistická právní forma**](http://apl.czso.cz/iSMS/cisdet.jsp?kodcis=56) | 801 – Obec |
| Adresa | Náměstí T. G. Masaryka 41, 394 03 Horní Cerekev |
| Úřední hodiny | Po, St 7:00 – 11:00, 12:00 – 17:00, Čt 7:00 – 11:00, 12:00 - 15:00, Pá 7:00 – 11:00, 12:00 - 13:30 |
| Telefon | 565 396 486 |
| Email | [podatelna@hornicerekev.cz](mailto:podatelna@hornicerekev.cz) |

Zdroj: Registr ekonomických subjektů (2018), www.hornicerekev.cz

Členové rady města:

Milan Kunst - starosta

Markéta vaňková, DiS. – místostarostka

Jakub Vidlák

Josef Šetek

Hana Karafiátová

Členové zastupitelstva města:

Milan Kunst - starosta

Markéta Vaňková, DiS. – místostarostka

Jakub Vidlák

Josef Šetek

Hana Karafiátová

Ing. Zdeněk Měkuta

Danuše Petráková

Dagmar Kouřimská

Ing. Hana Ošancová

Miroslav Kříž

Mgr. Vítězslav Skopal

Mgr. Jakub Havel

Jiří Benda, DiS.

Vladislav Smejkal

Jiří Přibyl

Členové finančního výboru:

Ing. Zdeněk Měkuta

Členové kontrolního výboru:

Jiří Benda, DiS.

## Hospodaření města

V tabulce níže jsou uvedeny částky rozpočtu pro rok 2017 rozdělené podle příjmů a výdajů. Z tabulky je patrné, že ve skutečnosti výdaje přesahovaly příjmy, stejně jako v plánu schváleného rozpočtu, ale s větším rozdílem.

Tab. 13.2: Rozpočet města v roce 2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Položka | Schválený rozpočet (tis. Kč) | Rozpočet po změnách (tis. Kč) | Skutečnost (tis. Kč) |
| Příjmy | 32 245 | 40 660 | 40 660 |
| Daňové příjmy | 23 439 | 28 230 | 28 230 |
| Kapitálové příjmy | 834 | 840 | 840 |
| Nedaňové příjmy | 6 438 | 8 621 | 8 621 |
| Přijaté transfery | 1 534 | 2 969 | 2 969 |
| Výdaje | 32 462 | 54 175 | 49 004 |
| Běžné výdaje | 30 949 | 38 918 | 33 747 |
| z toho na nakládání s odpady | 1 442 | 1 459 | 1 459 |
| Kapitálové výdaje | 1 513 | 15 257 | 15 257 |

Zdroj: MONITOR MF ČR (2018) dostupné na

[https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00248185#rozpocet-souhrn](https://monitor.statnipokladna.cz/2017/obce/detail/00248185%23rozpocet-souhrn)

# SWOT analýza

|  |  |
| --- | --- |
| Silné stránky | Slabé stránky |
| Nízká nezaměstnanost | Demografické stárnutí populace |
| Schválený územní plán | Dlouhodobý pokles počtu obyvatel |
| Dostatek zastavitelných ploch pro výrobu | Vysoká vyjížďka do zaměstnání |
| Kvalitní životní prostředí | Vysoký podíl ploch orné půdy - riziko eroze |
| Dostatek zastavitelných ploch pro občanskou vybavenost | Problémy spojené se sněhovými srážkami v zimních měsících zejména v místních částech |
| Přítomnost prvků ÚSES | Nízká občanská vybavenost místních částí |
| Existence kompostárny a ČOV |  |
| Napojení území na železnici |  |
| Dostatek zastavitelných ploch pro bydlení |  |
| Plynofikace obce |  |
| Přítomnost základní i mateřské školy |  |
| Zajištění základní zdravotní péče |  |
| Prostory pro kulturní i volnočasové aktivity |  |
| Aktivní spolkové a společenské dění v obci |  |
| Soudržnost společenství obyvatel |  |
| Členství v DSO Nová Lípa a MAS Via rustica |  |
| Vysoká intenzita bytové výstavby |  |
| Příležitosti | Hrozby |
| Podpora rozvoje služeb v obci | Migrace mladých obyvatel do větších měst |
| Rozvoj služeb zaměřených na seniory | Nároky na vybavenost obce z důvodu stárnutí populace |
| Potenciál pro rozvoj cestovního ruchu | Nedostatečnost sociálních služeb do budoucna |
| Přítomnost rekreačních objektů | Ohrožení zastavěného území záplavami |
| Růst zájmu o domácí cestovní ruch | Růst cen energií |
| Propagace obce a místních atraktivit | Výskyt starých ekologických zátěží |
| Zvýšení intenzity využívání stávajících kulturních a sportovních zařízení | Omezení podnikatelských aktivit vlivem přítomnosti prvků ÚSES |
| Zvýšení informovanosti o podnikatelských možnostech na území obce | Narušení tradiční struktury obce vzhledem k předimenzování zastavitelných ploch pro bydlení |
| Možnost využívání dotací |  |
| Existence strategického dokumentu |  |

Pozitiva:

* fungující lékárna
* ZŠ s dobrou budoucností
* dobrá dopravní dostupnost
* dobrá občanská vybavenost (ZŠ, MŠ, lékař – dětský, praktický, zubař, pošta, obchody – masna, květina, drogerie, ….)
* tech. Infrastruktura (plyn, kanalizace)
* čisto, lesy, krajina – kvalitní životní prostředí
* spolkový život (spektrum generací) – rybáři, sportovci, ochotníci, střelci, zahrádkáři, hasiči – III. JPO
* ….civilizačních postižením
* Pravidelné společenské akce (čarodějnice, dračí lodě, ochotnická představení, sv.Jan. pouť, 6 plesů, rodáci á 5let, různé výstavy v muzeu, fungující knihovna – přednášky, noc s Andersenem)
* Zázemí pro akce
* Hotel Rustical – vánoční a velikonoční trhy
* Pravidelné soutěže pro děti i dospělé
* Sport – hasiči i děts., střelci, hokejisti, fotbalisti
* Židovský hřbitov
* Zámek opravený (ale nepřístupný, soukromý)
* 2 kostely + adventistická modlitebna
* Hodně značených turist. tras (Javořice, Křemešník, Tři vrchy)
* Nádraží – vlak
* Lom – koupání
* Přírodní památky (památ.stromy)
* Dobrá lokalizace (Praha-Brno; Jihlava, Pelhřimov, Telč)
* Zaměstnanost
* Aktivní fara (denně bohoslužby)
* 2 domy s peč.službou
* 168 ha lesa + zeměděl.pozemky ve vlastnictví obce
* Dobrá spolupráce s místními podnikateli (zemědělci apod.)

Negativa:

* Chybí start.byty (pro mladé)
* Chybí stavební pracely
* Chybí bankomat
* Nedostatek prac. příležitostí
* Nepestrá nabídka obchodů s porovnáním Batelov, Počátky
* Infrastruktura/kanalizace – zanedbané některé úseky
* Nedostatečný výkon vod.zdrojů (vlastních, musí se nakupovat)
* Bytové domy ve špatném tech. stavu (až havarijní) a v globálu budovy ve vlastnictví města (radnice)
* Malá nabídka turist.cílů (důvod přenocování)
* Chybí sport. zařízení v majetku města
* Nedostatečná podpora podnikání
* Chodníky – místy chybí, místy ve špatném tech.stavu
* Zámek neslouží veřejným účelům (soukromý)
* Chybějící zázemí a koncepce využití lomu pro rekreaci a přínos pro obec
* Nevyhovující otevírací doba pošty
* Chybějící komunitní centrum (klubovna, nízkoprah, mateř.centrum atp.)
* Vysoká intenzita dopravy (úzké komunikace – problémy s kamióny)
* Atmosféra v obci po volbách (2 tábory)
* Špatné ovzduší – nekvalitní lokální topení

Návrhy/aktivity:

* Širší využití kulturního domu – jako komc.centrum
* Zisk pozemků pro staveb. parcely, např. směna zeměděl.pozemků za staveb.parcely (v ÚP def. soukr.zeměděl.pozemky jako vhodné k zastavění – možnost směny za obecní zeměděl. Pozemky)
* Zisk pozemku pro sportoviště, nebo zisk sportovišť do majetku obce + vybudování zázemí za předpokladu získaní do vlastnictví města
* Koncepce využití lomu
* Posílit zdroje vody
* Zkvalitnit a rozšířit byt. fond
* Osvěta v nakládání a hospodaření s přírodními zdroji – šetřit s vodou, lokální topeniště (ovzduší), větrné elektrárny (cesty – ZŠ, zpravodaj, web)
* Oprava infrastruktury – vodovody, kanalizace;
* Oprava technologie ČOV
* Vybavení komunální technikou (multikára + doplňky na údržbu MK apod.)
* Koncepce zlepšení stavu krajiny s důrazem na zadržení vody v krajině
* Podpora turist.ruchu – turistické známky? slavnosti města?
* Koncepční podpora spolků a nastavení spolupráce (finanční podpora, nastavení komunikace)
* Výstavba sportovní haly města
* Rekonstrukce multifunkčního školního hřiště s výstavbou zázemí
* Dobudování chodníků
* Oprava MK
* Pravidla pro řešení vzhledu obce – podpora/údržba fasád soukr.objektů
* Pravidla pro podporu podnikání
* Nástroj obecní komunikace – SMS informování občanů

#### NÁVRHOVÁ ČÁST

Návrhová část vzniká v kontextu zdrojů již existujících, ale také možných, v kontextů vizí a přání, v kontextu vnitřních příležitostí, ale také vnějších podnětů. Vnější podněty jsou pak dány i tím, že celý dokument vzniká současně s dalšími strategiemi obcí DSO Nová Lípa.

Tato kapitola jednoduše shrnuje hodiny diskuzí, rozhovorů, sběru dat důležitých pro rozvoj města Horní Cerekev do jednoduché tabulky priorit a opatření. Vždy však s akcentem na to, jací lidé v obci žijí a jakou obec tito lidé chtějí mít za 5 let. Vždy ale také s ohledem na to, aby definovaný rozvoj byl pro dané místo udržitelný a efektivní.

Udržitelnost rozvoje je první limit v tvorbě návrhové části – limituje vize a cíle. Druhým limitujícím faktorem jsou zdroje – limitují priority a opatření. Výstupem návrhové části je tedy soubor aktivit, které jsme nasypali do trychtýře a které nám tímto trychtýřem propadly jako proveditelné. Nadále však existuje zásobník aktivit, které se při změně limitujících faktorů mohou posunout do akčního plánu. Návrhová část strategie je proto **ŽIVÝ DOKUMENT**, který je třeba v pravidelných intervalech testovat z hlediska aktuálnosti / trvání vstupních předpokladů. Této oblasti se věnuje neméně důležitá kapitola Implementace strategie.

Návrhová část proto obsahuje kapitolu Vize a strategické cíle, Priority a opatření, Implementace a monitoring strategie. Přílohu pak tvoří Akční plán a Seznam dokumentů s vazbou na strategii města Horní Cerekev.

# Návaznost na jiné strategické dokumenty

## Vize

Vize obce definuje stav, v jakém by se měla obec nacházet po naplnění identifikovaných potřeb, a to za 5 let, tedy v době konce platnosti Strategického dokumentu.

Dobré místo pro stabilní komunitu.

## Strategické cíle

Strategické cíle jsou nejvyšší úrovní návrhové části. Jsou shodné pro všechny obce DSO Nová Lípa. Důvodem je souměřitelnost a v důsledku toho možnost jednotlivá opatření, která ze strategických cílů vychází, integrovat (z důvodu efektivity a hospodárnosti). Současně je lze takto definovat proto, že území DSO je v podstatě homogenní – venkovské zázemí regionálního centra.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Strategické cíle | | Indikátory |
| SC 1 | Ekonomický rozvoj a sítě | míra nezaměstnanosti – %  migrační saldo – počet, %  počet ekonomických subjektů – počet  inovace – počet  výše průměrného příjmu – %  poměr vzdělání (ZŠ x SŠ x VŠ) – %  pokrytí vysokorychlostním internetem – %  možnosti dostupnosti sídla – četnost v čase |
| Popis cíle | Naplněním cíle je zajištění takových podmínek v území, aby životní úroveň místních obyvatel nezaostávala za průměrem ČR a dosahovala průměru vyspělých venkovských oblastí EU. Snahou je zamezit zápornému migračnímu saldu a podpořit zaměstnávání obyvatel v místě, vytvářením podmínek pro inovace vhodných do venkovského regionu (zejména pokrytím vysokorychlostním internetem), diferenciací struktury ekonomických činností a v souvislosti s tím diferenciací vzdělanostní struktury. Další podstatnou podmínkou ekonomického rozvoje je dostupnost sídel, fyzická i dálková. | |
| SC 2 | Kvalita života a prostředí | index stáří  migrační saldo – počet, %  vzdělávací instituce na obyvatele (formální i neformální, ZŠ, SŠ, příp. VŠ) – počet, % na obyvatele  existence technické infrastruktury – počet, % na obyv.  služby – počet  dostupnost služeb – čas na dosažení  odpadové hospodářství – počet aktivit  aktivity v ochraně životního prostředí – počet  revitalizace objektů, ploch – počet |
| Popis cíle | Naplněním cíle je vytvoření takových podmínek, díky nimž jsou lidé v regionu ochotni žít. Jejich čistý ekonomický blahobyt je dostatečně vysoký (vyrovnává případnou nižší ekonomickou životní úroveň) – při přepočtu na HDP odpovídá nejvíce rozvinutým regionům/oblastem ČR. Snahou je zamezit zápornému migračnímu saldu a podpořit takové aktivity, které povedou k čistému a kulturnímu životnímu prostředí, s dostupnými a současně dosažitelnými službami ve struktuře odpovídající struktuře obyvatel. Další podstatnou podmínkou je dostupná technická infrastruktura v odpovídající kvalitě (voda, komunikace, kanalizace atp.). | |
| SC 3 | Občanská společnost a veřejná správa | spolupráce mezi sektory/subjekty – počet  aktivity ve veřejném/občanském zájmu – počet  volně dostupná infrastruktura pro rozvoj občanské společnosti (veřejná prostranství, budovy, sportoviště atp.) – počet, % na obyvatele  efektivní výkon veřejné správy – počet aktivit |
| Popis cíle | Pro naplnění cíle je třeba podpořit takové aktivity, které stimulují vnitřní rozvojový potenciál spočívající zejména v lidských zdrojích regionu. Jde o rozvoj spolupráce mezi aktéry území, pozitivní motivaci pro společné plánování, společnou realizaci aktivit (či vzájemnou výpomoc), společnou identifikaci hrozících sociálních problémů (na základě místní znalosti, demografického vývoje apod.). Další důležitou podmínkou je také materiální a odborná podpora – např. mediátor pro veřejné diskuze a projednání, koordinátor aktivit, katalog a vyhledávač služeb veřejné správy, komunitní centra apod. | |


# Priority a opatření

Strategické cíle jsou konkretizovány prioritami, které byly identifikovány na základě analýzy a současně na základě veřejného projednání. Jednotlivá opatření jsou pak návrhy na řešení problémů, které s konkrétní prioritou souvisí a opět vychází z veřejného projednání.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Identifikace priorit a opatření | | Vazba na strateg.c. | | |
| Priorita 1 | Dostupnost | SC 1 | SC 2 | SC 3 |
| Opatření 1.1 | Připojení ke krajské síti nebo jiné řešení vysokorychlostního internetu v obci | XX | X | X |
| Opatření 1.2 | Dopravní obslužnost obce a dostupnost služeb | XX | X | X |
| Opatření 1.3 | Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu | XX | X | - |
| Opatření 1.4 | Průchodnost obcí a krajinou | X | XX | - |
| Priorita 2 | Voda v obci |  |  |  |
| Opatření 2.1 | Obnova vodovodu | - | XX | - |
| Opatření 2.2 | Dostatečné zdroje | - | XX | - |
| Opatření 2.3 | Kanalizace a čištění | - | XX | - |
| Opatření 2.4 | Voda v krajině | - | XX | X |
| Priorita 3 | Společné plánování a informování |  |  |  |
| Opatření 3.1 | Aktualizace územního plánu | - | X | XX |
| Opatření 3.2 | Participace na plánování | - | XX | XX |
| Opatření 3.3 | Komunikační strategie a přenos informací k občanům | - | XX | XX |
| Priorita 4 | Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |  |  |  |
| Opatření 4.1 | Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb | - | XX | X |
| Opatření 4.2 | Podpora komunitních aktivit, soc. a zdravotních služeb | - | XX | X |
| Opatření 4.3 | Digitální služby pro občany | X | XX | XX |
| Opatření 4.4 | Podpora podnikání v udržitelné formě – rozvoj turismu | XX | X | X |
| Priorita 5 | Veřejný prostor a infrastruktura |  |  |  |
| Opatření 5.1 | Revitalizace a funkční přeměna veřejného prostoru pro zvýšení potenciálu kvality života v sídle | - | XX | - |
| Opatření 5.2 | Adaptace a dovybavení veřejného prostoru pro rozvoj potenciálu regionálního turismu | X | XX | - |
| Opatření 5.3 | Podpora multiplikačních efektů veřejné infrastruktury – dovybavení, moderní technologie, inovace | XX | X | X |
| Opatření 5.4 | Rozvoj technické infrastruktury – pořízení, obnova, inovace, vybavení | X | XX | - |
| Priorita 6 | Prevence rizik a ochrana obyvatelstva |  |  |  |
| Opatření 6.1 | Dostatečná kvalitativní i kvantitativní úroveň vybavení | - | - | XX |
| Opatření 6.2 | Kvalita a odolnost staveb, objektů, zařízení ve vazbě na hrozby se změnou klimatu a další | - | - | XX |
| Opatření 6.3 | Rozvoj systému komunikace a předávání informací | - | - | XX |
| Opatření 6.4 | Udržitelné hospodaření v lesích | XX | XX | X |

# Implementace a monitorování strategie

Tvorba strategie byla spojena s veřejnou diskusí, nácvikem komunikačních technik, kulatými stoly a projednáváním konkrétních témat pro osvojení si způsobu jejich strategického řízení. V tomto duchu je potřeba na strategii nahlížet – jako na dokument projednaný a vytvořený ve spolupráci v určitém čase a za určitých podmínek.



Obr. 17.1: Plakát k veřejnému projednání strategie města Horní Cerekev

Na základě analýzy stavu byla vytvořena vize, kde by obec měla být za 5 let, to je za dobu platnosti tohoto dokumentu. Byly definovány její strategické cíle, to je cíle na nejvyšší úrovni, k nimž je třeba směřovat, aby byla naplněna vize obce. Strategické cíle byly priorizovány a jednotlivé priority rozpracovány do patření, jejichž plnění prostřednictvím aktivit by mělo v konečném důsledku vést k formulované vizi. Oblasti návrhové části jako vize a strategické cíle jsou po dobu platnosti neměnné. Priority však mohou být v čase přeskupovány a s ohledem na to opatření a jejich jednotlivé aktivity, a to v závislosti na aktuálních potřebách, zdrojích.

K naplňování strategie slouží akční plán obsahující jednotlivé aktivity vedoucí k plnění opatření. Akční plán je sestaven na 1 rok (s výhledem na 2 roky – podle náročnosti naplánovaných aktivit) a je pravidelně každý rok s návrhem rozpočtu na rok následující aktualizován. Aktualizace probíhá na veřejném zasedání zastupitelstva při projednání rozpočtu a rozpočtového výhledu. Podklady pro aktualizaci zajišťuje realizační tým ve spolupráci s pověřeným zastupitelem v rozsahu, který je pro aktualizaci nezbytný. Může se jednat pouze o evaluační zprávu v případě, že probíhá plnění strategie dle původního plánu, nebo až o změnu priorizace opatření v případě neočekávaných změn. V takovém případě je potřeba opět určitým vhodným způsobem zapojit a informovat veřejnost.

K vyhodnocení plnění strategie slouží indikátory, které jsou definovány na úrovni strategických cílů. S přípravou aktualizaci akčního plánu bude také zpracována jednoduchá evaluační zpráva, v níž bude vyhodnocováno plnění stanovených indikátorů. Současně musí být veřejnosti dokument dostupný a srozumitelný. Z toho důvodu bude zajištěna minimální publicita – dostupnost dokumentu na webu obec, evaluační zpráva.

# Zdroje

Zdroj ÚPD – <http://www.mestopelhrimov.cz/horni-cerekev/d-1647>

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina

web obce – <https://www.hornicerekev.cz/>

<https://is.mendelu.cz/eknihovna/opory/781/Knihovna%20k%20projektu/ekolog_stabilita_vzorce_cvut.pdf>

<https://cs.wikipedia.org/wiki/Likvidita>

<http://www.informaceoobcich.cz/>

<http://pelhrimov.mza.cz>

# Akční plán – rok 2020-2021

AP 2020-01

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2.2.1 Posílení vodního zdroje |
| Charakteristika aktivity: | Realizace vrtu pitné vody |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obecný problém Vysočiny – nedostatek pitné vody – so dotýká i Horní Cerkve, proto je třeba hledat nové zdroje a ty zrealizovat. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.2 Dostatečné zdroje |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury - % na obyvatele |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

AP 2020-02

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2.2.2 Oprava vodovodu |
| Charakteristika aktivity: | Oprava vodovodu – projektová příprava |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Poruchovost a zastaralá infrastruktura několika větví vyžaduje částečnou obnovu, včetně souvisejících objektů.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.2 Dostatečné zdroje |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury - % na obyvatele |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

AP 2020-03

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2.3.1 Oprava technologie ČOV + kanalizace |
| Charakteristika aktivity: | Oprava technologie ČOV a částí kanalizace – projektová příprava |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Kanalizace je místně dožilá, intenzita ČOV je hraniční.  Aktivita je v souladu s PRVK Kraje Vysočina. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.3 Kanalizace a čištění |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury - % na obyvatele |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje |

AP 2020-04

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 2.4.1 Koncepce péče o krajinu |
| Charakteristika aktivity: | Návrh střednědobé koncepce péče o krajinu a vzniku krajinných prvků z hlediska hospodaření s vodou |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obecný problém Vysočiny s nedostatkem vody a jejím zadržováním v krajině, následné sucho, požáry apod. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 2. Voda v obci |
| Opatření: | 2.4 Voda v krajině |
| Indikátor: | aktivity v ochraně životního prostředí – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 12. 2020 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje + OP ŽP |

AP 2020-05

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3.2.1 Pravidla pro řešení vzhledu obce |
| Charakteristika aktivity: | Vytvoření pravidel / dokumentu pro zachování vzhledu obce, vč. místních částí – typického charakteru min. v exponovaných částech obce: fasády soukromých objektů, vč. případné podpory jako motivace |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec je turisticky atraktivní, avšak potenciál není využíván a z ekonomických důvodů majitelé neakcentují historickou hodnotu. Podpora rázu obce by obec povýšila na atraktivní místo jak pro život, tak pro rozvoj turismu. Protože tato aktivita však není možná „z moci úřední“, je třeba na ní dosáhnout širšího konsensu. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.2 Participace na plánování |
| Indikátor: | Spolupráce mezi sektory / subjekty – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |

AP 2020-06

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3.2.2 Pravidla pro podporu podnikání |
| Charakteristika aktivity: | Vytvoření pravidel / dokumentu pro podporu lokální ekonomiky |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec můžeme mít významný podíl na podpoře lokální ekonomiky, a to vytvářením podmínek pro rozvoj podnikání, sdílení obecního majetku, či budování infrastruktury tak, aby podpořila lokální ekonomiku. Nicméně není to primární úkolem obce a měla by být stanovena jasná a transparentní pravidla, aby byl dodržen rovný přístup a byla zajištěna efektivita. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.2 Participace na plánování |
| Indikátor: | spolupráce mezi sektory / subjekty – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje |

AP 2020-07

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 3.3.1 Osvěta v nakládání a hospodaření s přírodními zdroji |
| Charakteristika aktivity: | Mix osvětových aktivit zaměřených na různé CS v otázkách hospodaření s vodou, lokální topeniště, větrné elektrárny, odpady |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec přechází na nový způsob nakládání s odpady (D2D systém), řeší problémy s nedostatkem vody, v zimním období pak znečištění ovzduší z lokálních topenišť a koncepci kraje z hlediska větrné energie. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 3. Společné plánování a informování |
| Opatření: | 3.3 Komunikační strategie a přenos informací k občanům |
| Indikátor: | spolupráce mezi sektory / subjekty – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + Místní Agenda 21 |

AP 2020-08

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.1 Adaptace kulturního domu na komunitní centrum |
| Charakteristika aktivity: | Koncepce a následná projektová dokumentace pro adaptaci KD |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Koncepce KD, jak byly pojímány v minulosti, je pro komunitní život v obci nedostatečná. Pro aktivizaci komunity a podporu nejen formálních, ale také neformálních aktivit je potřeba zajistit vhodnou infrastrukturu dle potřeb komunity. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | Revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + Místní Agenda 21 |

AP 2020-09

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.2 Výstavba sportovní haly města – záměr |
| Charakteristika aktivity: | Studie proveditelnosti pro výstavbu sportovní haly města – prověření efektivity řešení |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec nedisponuje sportovišti ve vlastním majetku. Všechna sportoviště leží na soukromých pozemcích, neexistuje kryté sportoviště (školní tělocvična je malá, nemá dostatečné parametry pro velikost hřišť pro sálové sporty). |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + Místní Agenda 21 + MMR |

AP 2020-10

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.3 Rekonstrukce multifunkčního hřiště, vč. zázemí – projekt |
| Charakteristika aktivity: | Studie proveditelnosti a následná PD pro rekonstrukci multifunkčního školního hřiště, vč zázemí |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec disponuje starším sportovištěm ve vlastním majetku. Sportoviště leží na pozemcích města (školní hřiště je přístupné pro veřejnost / není zázemí). |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + Místní Agenda 21 + MMR |

AP 2020-11

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.4 Zkvalitnit a rozšířit bytový fond obce |
| Charakteristika aktivity: | Pasportizace bytového fondu obce a následný návrh rekonstrukce |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec disponuje určitým bytovým fondem, do kterého nebylo v minulosti investováno. Navíc disponuje objekty, které by bylo možné na byty adaptovat. V obci je dostatečná CS, která by měla o bytový fond zájem, navíc je Cerekev v dojezdové vzdálenosti do krajského města. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + SFRB + MMR |

AP 2020-12

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.5 Parcely pro výstavbu |
| Charakteristika aktivity: | Vymezení a odkoupení ploch v soukromém majetku definovaných ÚP k zastavění |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec nedisponuje parcelami určenými k zastavění, tyto parcely jsou v rukou soukromníků, nicméně u nich nelze předkládat jejich zasíťování. Tím je však zastaven rozvoj obce, proto je důležité vyjednat odkup části pozemků k výstavbě. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + SFRB + MMR |

AP 2020-13

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.1.6 Sportoviště v majetku obce |
| Charakteristika aktivity: | Vyřešení veřejného sportoviště v majetku obce – odkup pozemku pod stávajícím sportovištěm nebo nákup vhodného pozemku pro vybudování sportoviště |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Obec nedisponuje veřejným sportovištěm v majetku obce. |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života prostředí |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.1 Revitalizace a rozvoj obecního majetku pro podporu komunitního života a služeb |
| Indikátor: | revitalizace ploch / objektů – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-13

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 4.2.1 Koncepční podpora spolků |
| Charakteristika aktivity: | Materiální i nemateriální podpora spolků obce |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Spolky se podílí na většině akcí v obci. Jedná se o základního hybatele komunitního života, a to nejen při společenských akcích, ale také při brigádách. Udržet pozitivní přístup spolků k dobrovolné práci je pro udržitelný komunitní život v obci zásadní. |
| Strategický cíl: | SC 3 Občanská společnost a veřejná správa |
| Priorita: | 4. Sladění rodinného a pracovního života, rozvoj komunity |
| Opatření: | 4.2 Podpora komunitních aktivit, soc. a zdravotních služeb |
| Indikátor: | Spolupráce mezi sektory / subjekty – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | podíl dotace z kraje + vlastní zdroje + Místní Agenda 21 |

AP 2020-14

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5.2.1 Koncepce využití lomu |
| Charakteristika aktivity: | Návrh střednědobé koncepce využití největší atraktivity obce pro rozvoj |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Zatopený lom je unikátním místem ke koupaní a potápění ve volné přírodě, obec však z tohoto zdroje netěží, spíše nese náklady (úklid, parkování v obci apod.). |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.2 Adaptace a dovybavení veřejného prostoru pro rozvoj potenciálu regionálního turismu |
| Indikátor: | Spolupráce mezi sektory / subjekty – počet |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-15

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5.3.1 Komunální technika |
| Charakteristika aktivity: | Nákup komunální techniku pro údržbu obecního majetku jak v centrální části obce, tak ve všech 5 místních částech |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Katastr obce je rozsáhlý, charakterem je centrální část obce (město) jiná, než místní části (malé obce) |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.3 Podpora multiplikačních efektů veřejné infrastruktury – dovybavení, moderní technologie, inovace |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – % na obyvatele |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-16

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 5.4.1 Oprava místní komunikace |
| Charakteristika aktivity: | Stavební obnova |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Komunikace ve špatném technickém stavu |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 5. Veřejný prostor a infrastruktura |
| Opatření: | 5.4 Rozvoj technické infrastruktury – pořízení, obnova, inovace |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet (km) |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |

AP 2020-17

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo a název aktivity: | 1.4.1 Dobudování chodníků v obci |
| Charakteristika aktivity: | Výstavba |
| Zdůvodnění potřeby dané aktivity: | Neexistence podmínek pro alternativní / pěší způsob dopravy |
| Strategický cíl: | SC 2 Kvalita života a prostředí |
| Priorita: | 1. Dostupnost |
| Opatření: | 1.3 Podmínky pro bezpečnou a alternativní dopravu |
| Indikátor: | existence technické infrastruktury – počet (km) |
| Dosažení indikátoru: | 31. 03. 2021 |
| Zdroje: | vlastní zdroje + MMR |