|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ПАРАТ**  РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН  НИЖНЕКАМСКИЙ  ГОРОДСКОЙ СОВЕТ  пр. Строителей, д. 12, г. Нижнекамск, 423570 |  | | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  ТҮБӘН КАМА ШӘҺӘР  СОВЕТЫ  Төзүчеләр пр., 12 нче йорт, Түбән Кама шәһәре, 423570 |
| Тел./факс: (8555) 42-42-66. E-mail: Gorsovet.Nk@tatar.ru | | | |
| **РЕШЕНИЕ**  2023 елның 20 октябре № 42 | | **КАРАР** | |

Түбән Кама шәһәр Советының 2013 елның 30 гыйнварындагы 48 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы төзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә үзгәрешләр кертү турында

«Россия Федерациясендә җирле үзидарә оештыруның гомуми принциплары турында» 2003 елның 6 октябрендәге 131-ФЗ номерлы Федераль законның 14, 45.1 статьяларына, Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге Уставының 6, 73.1 статьяларына ярашлы, Түбән Кама шәһәр Советы

КАРАР БИРӘ:

1. Түбән Кама шәһәр Советының 2013 елның 30 гыйнварындагы 48 номерлы карары белән расланган Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы төзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә кушымтага ярашлы үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертергә.

2. Әлеге карарны массакүләм мәгълүмат чараларында бастырып чыгарырга һәм Түбән Кама муниципаль районының рәсми сайтында урнаштырырга.

3. Әлеге карарның үтәлешен контрольдә тотуны Түбән Кама шәһәр Советының шәһәр инфраструктурасын үстерү буенча даими комиссиясенә йөкләргә.

Түбән Кама шәһәре Мэры Р.Х. Муллин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Түбән Кама шәһәр Советының 2023 елның  20 октябрендәге 42 номерлы карарына 1 нче кушымта |

Татарстан Республикасы Түбән Кама муниципаль районы Түбән Кама шәһәре муниципаль берәмлеге территориясен тышкы төзекләндерү һәм санитар карап тоту кагыйдәләренә кертелә торган үзгәрешләр һәм өстәмәләр

1. 2.8. пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2.8. Яшелләндерелгән территорияләр табигый чыганаклы үсемлекләр, ясалма рәвештә төзелгән бакча-парк комплекслары һәм объектлары, бульварлар, скверлар, газоннар, чәчәк бакчалары урнашкан җир участоклары, аз төзелгән торак, иҗтимагый, эшлекле, коммуналь, җитештерү билгеләнешендәге территория, аның чикләрендә 70 проценттан да ким булмаган өслеге үсемлекләр белән капланган.».

2. 2.8.1.-2.8.3. пунктларын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2.8.1. Гомуми файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр-шәһәр парклары, бакчалар, скверлар, бульварлар, яр буйлары, халыкның кыска вакытлы ял итү урыннары һәм торак, иҗтимагый, җитештерү төзелешләре составындагы яшеллек территорияләре, шул исәптән төрле функциональ билгеләнештәге мәйданчыклар, торак, иҗтимагый, җитештерү төзелеш участоклары, җәяүлеләр коммуникацияләре, урам-юл челтәре, инженерлык коммуникацияләренең техник зоналары».

2.8.2. Чикләнгән файдаланудагы яшелләндерелгән территорияләр - торак, гражданлык, сәнәгать төзелеше, халыкка хезмәт күрсәтү һәм сәламәтлек саклау, фән, мәгариф территорияләре һәм оешмалары чикләрендә яшеллекләр белән биләнгән территорияләр, халыкның билгеле бер төркемнәре файдалануына исәпләнгән.

2.8.3. Махсус билгеләнештәге яшелләндерелгән территорияләр санитар-саклау, су саклау, саклау-мелиорация зоналары, зиратлар, автомобиль һәм тимер юллар, питомниклар, чәчәк-оранжерея хуҗалыклары чикләрендә яшеллекләр белән биләнгән территорияләр, шулай ук «Аеруча саклана торган территорияләр турында» 1995 елның 14 мартындагы 33 номерлы- ФЗ Федераль законга керүче территорияләр.

3. 2 бүлекне 2.9.1.- 2.9.4. пунктлары белән түбәндәге эчтәлектә тулыландырырга:

«2.9.1. Балалар уен мәйданчыгы - махсус җиһазландырылган территория, ул балаларның хәрәкәтчән уеннары өчен билгеләнгән һәм балалар уен мәйданчыклары өчен җиһазларны үз эченә ала.

2.9.2. Спорт мәйданчыгы - халыкның физик культура һәм спорт белән шөгыльләнү өчен билгеләнгән һәм спорт мәйданчыклары өчен махсус җиһазландырылган территория.

2.9.3. Хуҗалык мәйданчыгы - кием киптерү һәм келәмнәрне чистарту өчен махсус җиһазландырылган мәйданчык, чүп җыю өчен мәйданчык.

2.9.4. Төзелеш мәйданчыгы - төзелеш объектларын урнаштыру, шулай ук материаллар һәм конструкцияләр, машиналар, вакытлыча биналар һәм корылмалар урнаштыру өчен саклана торган җир участогы».

4. 2.29 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2.29. Ташландык транспорт чарасы – милекче тарафыннан алты ай һәм аннан да күбрәк вакытка калдырылган транспорт чарасы, аңа башка затларның ирекле керүен кире какмый (ишекләр, тәгәрмәчләр, кузов пыяласы элементлары, кузовның башка элементлары, ябык булмаган ишекләр, ишекләрне бикләү мөмкин булмау сәбәпле), шулай ук билгеләнгән максат буенча куллану мөмкин булмау билгеләренә ия (түбән тәгәрмәчләр, тәгәрмәчләр яки башка конструктив детальләр булмау һәм башкалар), һәм шул ук вакытта гомуми файдалану урыннарында (йорт яны территорияләрендә)булган, транспорт чараларын саклау өчен билгеләнмәгән (транспорт чараларын урнаштыру өчен махсус бүлеп бирелгән урыннардан тыш). Хуҗасы билгеләнгән тәртиптә баш тарткан ташландык транспорт чарасы; хуҗасы булмаган транспорт чарасы; хуҗасы билгеле булмаган транспорт чарасы автомобильләр йөрүенә, җәяүлеләр йөрүенә, территорияләрне җыештыруга, ашыгыч хезмәтләр, башка махсус транспорт, чүп җыю машиналарының подъездларга, чүп контейнерларына баруына, шулай ук террорчылыкка янаган куркынычны бетерү максатларында билгеләнгән тәртиптә эвакуацияләнергә тиеш. Транспорт чарасының кемнеке булуына (милекче булу-булмавына) кагылышлы нәтиҗәләрне Россия Эчке эшләр министрлыгының Түбән Кама районы буенча идарәсенең тиешле хезмәтләре тәкъдим итә»;

5. 2.61 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Элмә такта - территорияне төзекләндерү элементы, ул оешма урнашкан урында һәм (яки) турыдан-туры товарны сату, биналарны һәм корылмаларны, шул исәптән капиталь булмаган биналарны мәгълүмат белән бизәү максатларында хезмәт күрсәтү урынында урнаштырыла торган кулланучыларга мәгълүмат җиткерү өчен мәгълүмати конструкция булып тора.

6. 2.62 пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«Режим элмә тактасы – «Кулланучылар хокукларын яклау турында» 1992 елның 7нче февралендәге 2300-1 номерлы Россия Федерациясе Законының 9 статьясы нигезендә күрсәтелергә тиешле мәгълүматны, атап әйткәндә, оешманың фирма атамасы (исеме), аның урнашкан урыны (адресы) һәм Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә эшләү режимы турында мәгълүматны, шулай ук анда закон көче яки эшлекле әйләнеш йоласы буенча урнаштырыла һәм реклама белән бәйле максатларны күздә тотмый».

7. 2 нче бүлектәге 2.76.-2.82 пунктларын түбәндәге эчтәлектә бәян итәргә:

«2.76. Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру концепциясе (алга таба концепция) - тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын торак һәм торак булмаган биналарда бизәүнең бердәм стилен билгеләүче документ, ул элмә такталарның урнашуын тәртипкә китерүгә, уңайлы кабул итү кырын булдыруга, объектның архитектура күренешенең бөтенлеген саклауга юнәлдерелгән;

2.77. Пространстволы композиция - аерым торган декоратив-мәгълүмати конструкция, кече (биеклеге 6,0 м дан артмый) яки эре (6,0 м дан артык) форматта индивидуаль башкаруда башкарылган, нигездә, нейтраль төсләр материалы белән тышланган каркастан (соры, графит, кара, көрән һ. б.) тора, анда фирма исеме турында кыскача мәгълүмат бар, 1500 кв. м. артык мәйданлы оешмалар, биналар өчен бренд;

2.78. Модульле конструкция – бер бинада берничә оешма, аларның оештыру-хокукый формасына карамастан, шәхси эшмәкәрләр, бердәм блокка берләштерелгән модульләр рәвешендә урнаштырылган очракта кулланыла торган, бинада, шундый бинаның коймасында яки ул урнашкан җир участогында яки бинаны эксплуатацияләү өчен бирелгән җир участогында яки шундый участок белән янәшә урнашкан җир участогында урнаштырыла торган элмә такта төре;

2.79. Витриналы конструкция - бинада, стационар булмаган сәүдә объектында витрина пыяласының эчке ягында, тәрәзә уемында урнаштырыла торган, каркастан, декоратив рәвештә бизәлгән, эленеп торган, тәрәзә уемы мәйданының 1/4 өлешен биләгән (витрина пыяласының биеклеге һәм биеклеге буенча яртысы витринаның пыяласы озынлыгы буенча яртысы);

2.80. Мәгълүматны тапшыруның динамик ысулы - мәгълүматны электрон йөртүчеләр һәм таблолар ярдәмендә тапшыру ысулы, ул мәгълүматны алыштыруны күздә тота;

2.81. Суперграфика - фасадларны архитектура-сәнгатьчә бизәүнең бер алымы (рәсем, орнамент, барельеф, мозаика), аны визуаль кабул итүне көчәйтә;

2.82. Учреждение тактасы - дәүләт һәм (яки) муниципаль учреждение (предприятие) исеме һәм аның ведомствога каравы турында билгесез даирә кешеләре өчен Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә булган мәгълүмат тактасы. Учреждение такталары стена панносы формасында ясалырга һәм учреждениегә (предприятиегә) керү урынында урнаштырылырга тиеш.».

8. 3.3 пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

«Җир кишәрлекләренең хокук ияләре Сосновский балтырганын үз милкендәге, хуҗалыгындагы яки файдалануындагы җир кишәрлекләреннән алып ташлау буенча чаралар үткәрергә тиеш.

Сосновский балтырганын бетерү буенча чаралар аның чәчәк атуына кадәр түбәндәге ысуллар белән үткәрелергә тиеш::

-химик - гербицидлар һәм (яки) арборицидлар белән үсентеләр үскән җирне эшкәртү;

-механик - чабу, коры үсемлекләрне җыю, тамыр системасын казу;

- агротехник – туфракны эшкәртү, күпьеллык үләннәр чәчү.».

9. Пункт 3.6. признать утратившим силу;

9. 3.6 пункын үз көчен югалткан дип тану;

10. 4 нче бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 4.1.4 пункты белән тулыландырырга:

«4.1.4 Биналарның, корылмаларның, стационар булмаган объектларның, тышкы мәгълүмат объектларның тышкы күренешен тематик бизәү Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан расланган муниципаль берәмлек бренды нигезендә башкарыла. Күрсәтелгән рәсмиләштерүгә таләпләр Түбән Кама шәһәре Башкарма комитеты тарафыннан раслана.».

11. 4.2.3 пунктын түбәндәге эчтәлектәге 7 нче пункт белән тулыландырырга:

«7) Татарстан Республикасының ике дәүләт телендә йорт номерлары һәм урам исемнәре белән күрсәткечләрнең тиешле торышын күзәтергә.».

«16) афишаларны, белдерүләрне, плакатларны һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларга, тәрәзәләргә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягыннан), биналарның, корылмаларның пыялалы ишекләренә (шул исәптән ишекнең пыялалы өслегенең эчке ягыннан) элү һәм ябыштыру, шулай ук биналарның, корылмаларның фасадларына граффити салу:»;

13. 4.2.7 пунктының 2 пунктын түбәндәге редакциядә абзац белән тулыландырырга:

«- күпфатирлы йортларда урнашкан торак булмаган биналарның керү төркемнәрен вәкаләтле орган белән килешмичә үз белдегең белән урнаштыру.».

14. 4 нче бүлекнең 4.2.8, 4.2.9 пунктларын түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга;

«4.2.8. Түбә эчтәлеге:

1) биналарның, корылмаларның түбәсе, су агызу системасы элементлары, төтен чыгару һәм вентиляция системалары төзек хәлдә тотылырга һәм теләсә нинди һава шартларында йортларда яшәүчеләр һәм җәяүлеләр өчен куркыныч тудырмаска тиеш.

2) кышкы вакытта түбәләрне кардан һәм боздан вакытында чистартырга, кәрнизләрдән, балконнардан һәм лоджияләрдән бозны, карны һәм боз сөңгеләрен алып ташларга кирәк. Түбәдә кар катламы барлыкка килмәсен өчен, аны кардан чистартып торырга кирәк,

3) җәяүлеләр зонасына чыга торган яклардагы түбәләрне кардан чистарту куркыныч участокларны алдан саклау һәм куркынычсызлык техникасын үтәү белән башкарылырга тиеш.

4) түбәдән җәяүлеләр юлына, җәмәгать транспортын көтү тукталышына, юлга ташланган кар һәм боз шунда ук җыештырылырга тиеш.

5) Карны һәм бозны түбәләрдән ташлаганда, боз сөңгеләрен ватканда, түбәдә ремонт һәм башка эшләр башкарганда, агачлар һәм куакларның, электр белән тәэмин итүнең, яктыртуның һәм элемтәнең, һава линияләренең, юл билгеләренең, юл светофорларының, юл коймаларының һәм юнәлеш бирүче җайланмаларның, җәмәгать транспортын көтү павильоннарының, декоратив бизәлешнең һәм инженер элементларының саклануын тәэмин итүче чаралар күрелергә тиеш. Күрсәтелгән элементлар зарарланган очракта, алар түбәне чистарткан һәм зыян китергән кеше хисабына торгызылырга тиеш.

6) Биналарның, корылмаларның түбәләрендә су агымы булырга тиеш, ул агып торган суның җәяүлеләр зонасына турыдан-туры эләгүенә юл куелмаска тиеш. Су агымы, чокырлар, су агымы өзелмәскә тиеш һәм җыелган су күләмен үткәрергә исәпләнгән булырга тиеш. Җәяүлеләр зонасы булган биналар ягына чыккан су агымы җәяүлеләр юллары чикләреннән читкә китәргә тиеш.

4.2.9. Рөхсәт ителми:

1) биналарның, корылмаларның түбәсендә (көрәкләр, ватык калдыклары), төзелеш материалларын, ремонт калдыкларын, кулланылмый торган механизмнарны һәм башка әйберләрне җәю;

2) бина түбәләреннән боз, кар һәм чүп-чарны су агымы торбалары воронкаларына ташлау.».

15. 4.3.1 пунктының 11 нче пунктында «тимер юл» сүзләрен алып ташларга.

16. 4.4.2 пунктының 5 нче пунктында "һәм тимер юл" сүзләрен алып ташларга.

17. 4.7 нче пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

Биналарны инженер-техник тәэмин итү өчен билгеләнгән элемтә, телевидение, радио, интернет һәм башка шундый челтәрләрнең кабель линияләрен урнаштыру җир асты аша башкарыла (траншеяләрдә, каналларда, тоннельләрдә).

18. 4.8.8., 4.8.9., 4.8.10 пунктларда «тимер юл» сүзен алып ташларга.

19. 4.9.1 пункты түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

Тышкы коммуникацияләрне биналарга башка ысул белән (һава, җир өсте) үткәрү эксплуатацияләүче оешмаларның җир астында урнаштыру мөмкин булмаган очракта гына рөхсәт ителә.

Тышкы коммуникацияләрне стационар булмаган объектларга һава ысулы белән үткәрү рөхсәт ителми.»;

18. 4.8.8., 4.8.9., 4.8.10. пунктларында «тимер юл» сүзен алып ташларга.

19. 4.9.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4.9.1. Кече архитектура формаларына декоратив-сәнгать бизәлеше элементлары (скульптура, аерым торган инсталляцияләр, стрит-арт), мобиль һәм вертикаль яшелләндерү өчен җайланмалар (беседкалар, аркалар, бакча-парк скульптурасы, вазоннар, чәчәкләр, шпалерлар), су җайланмалары (фонтаннар, су эчә торган фонтаннар, бювет чишмәләре, декоратив сулыклар), муниципаль җиһазлар (җәмәгать киңлекләре, рекреацияләр һәм ишегаллары территориясендә урнаштырылган ял итү өчен эскәмияләр; эскәмияләр, өстәл уеннары өчен өстәлләр, сезон кафеларында; бакча һәм урам җиһазлары), коммуналь-көнкүреш һәм техник җиһазлар (көнкүреш чүп-чарларын җыю өчен контейнерлар, чүп савытлары, почта тартмалары, инженерлык җиһазлары элементлары) керә.».

20. 4 нче бүлекнең 4.9.5 пунктын түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга:

«4.9.5. Кече архитектура формаларын проектлаганда һәм сайлаганда исәпкә алырга кирәк:

а) төзекләндерелә торган территориядә буш мәйдан булу;

б) материалларның һәм конструкциянең климатка һәм билгеләнешкә туры килүе;

в) бозлавык һәм кар басудан саклау, су агымын тәэмин итү;

г) җимереклектән, ябыштырудан, язулардан һәм рәсемнәрдән вандаллыкка каршы саклану;

д) кече архитектура формалары детальләрен ремонтлау һәм алыштыру мөмкинлеге;

е) башка кечкенә архитектура формалары һәм тирә-як архитектура белән төс һәм стилистик кушылу;

ж) потенциаль кулланучылар өчен куркынычсызлык.».

21. 4.10.1 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«4.10.1. Стационар булмаган объектларны, корылмаларны (мобиль аттракционнар, өстәлеп ясалган батутлар, велосипедлар, роликлар прокаты пунктлары һәм халыкның ялын һәм күңел ачуын оештыру өчен кулланыла торган башка шундый объектларны) урнаштыру мондый объектларны муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән тәртиптә урнаштыру схемасына ярашлы рәвештә башкарыла.».

22. 4.10.5 пунктының 2 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«2) стационар булмаган объектларда сәүдә-суыткыч җиһазлар, шулай ук өстәлләр һәм зонтиклар кую, сезонлы стационар булмаган объектны урнаштыру хокукына килешү белән билгеләнгән мәйдан чикләрендә җәмәгать туклануы объектларыннан тыш;».

23. 4.12.2 пунктның 11 нче пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«11) инвалидларның тукталышлар территориясенә киртәсез керүен тәэмин итү һәм инвалидларның махсус автотранспорт чараларын парковкалау өчен урыннарның ким дигәндә 10%ын ( бер урыннан ким түгел) бүлеп бирү, анда башка транспорт чараларын кую тыела. Инвалидлар махсус автотранспорт чараларын парковкалау урыннарыннан «Россия Федерациясендә инвалидларны социаль яклау турында» 1995 елның 24 ноябрендәге 181-ФЗ номерлы Федераль законның 15 статьясы нигезендә бушлай файдаланалар.».

24. 4.14 пунктны түбәндәге эчтәлектәге абзац белән тулыландырырга:

«Җир кишәрлекләрен, торак булмаган объектларны, төзелеш объектларын саклау урыннарында деформация, җимерелү, коррозия һәм җимерелү билгеләре булырга тиеш түгел. Киртәләрне җир участоклары, җир участокларында урнашкан объектлар хуҗалары (хуҗалары) чисталыкта тотарга тиеш.».

25. 4 нче бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 4.16.-4.16.5. пунктлары белән тулыландырырга:

«4.16. Җирләү урыннарының эчтәлеге:

Санитар һәм экологик таләпләргә туры китереп бирелгән җирләү урыннарын тоту федераль закон таләпләренә һәм муниципаль хокукый акт белән билгеләнгән җирләү урыннарын тоту кагыйдәләренә ярашлы рәвештә башкарыла.

4.16.1. Җирләү урыннарын санитар тотуны махсуслаштырылган оешма башкара, аның белән әлеге төр эшләрне башкаруга муниципаль контракт төзелгән.

4.16.2. Җирләү урыннарын тоту таләпләре:

1) зиратлардагы җәмәгать бәдрәфләре чиста һәм төзек хәлдә булырга тиеш. Җәмәгать бәдрәфләре территориясендәге урналар чистартылырга тиеш;

2) зират территориясендәге калдыклар өчен контейнерлар да чистартылырга тиеш, ә калдыклар 3 көнгә бер тапкыр чыгарылырга тиеш;

3) авария хәлендә һәм ауган агачлар булырга тиеш түгел. Авария хәлендәге агачлар табылганнан соң, бер тәүлек эчендә алар алынырга тиеш.

4.16.3. Кышкы чорда җирләү урыннарының үзенчәлекләре:

1) зиратларның үзәк юллары, керү юллары, тротуарлар кардан чистартылырга тиеш. Боз калдыклары булмаган тигез кар өермәсе булырга мөмкин;

2) үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар бозга каршы материаллар белән эшкәртелергә тиеш. Юлларның һәм тротуарларның йөрү өлешен эшкәртү 5.1.8 пунктына һәм 5.2.10. Кагыйдәләренәә ярашлы башкарыла.

3) беренче чиратта карны чыгару, бозны вату һәм үзәк һәм керү юлларыннан кар-боз формацияләрен бетерү;

4) җирләү урыннарының җәяүлеләр зоналарында бозга каршы материаллар кулланырга, юллардан чистартылган тозлы карны һәм бозны каберләргә, газоннарга, куакларга җыярга ярамый.

4.16.4. Җәйге чорда җирләү урыннарының үзенчәлекләре:

1) үзәк юллар, керү юллары, тротуарлар, каберләр арасындагы юллар һәм күмелгән урыннарда гомуми файдаланудагы башка территорияләр төрле пычранулардан чистартылырга тиеш;

2) яшеллекләрне санитар кисү, чүп үләннәрен агач-куаклык үсемлекләрен бетерү буенча чаралар ел саен үткәрелергә тиеш.

4.16.5. Җирләү урынын, кабер өстенә куелган корылманы (хачлар, һәйкәлләр, плитәләр, зиратлар һ.б.) карау, чәчәкләр һәм декоратив куаклар утырту, башка карауны ире(хатыны), туганнары, үлгән кешенең законлы вәкиле яки санитар таләпләрне мәҗбүри үти торган башка кеше башкара.».

26. 5.1.9 пунктында.:

6 нчы пунктында «чыбыклар (коймалар)» сүзләреннән соң «яшеллекләрдә (агачларда, куакларда), су агымы торбаларында, асфальт һәм плитка япмаларында» сүзләре белән тулыландырырга;

9 нчы пунктны түбәндәге эчтәлек белән тулыландырырга:

«9) автотранспорт тәгәрмәчләре белән кергән туфракны һәм пычракны гомуми файдаланудагы юл һәм тротуарга чыгару.»;

27. 5.1.18 пунктын түбәндәге эчтәлектәге 5 нче, 6 нчы пунктлар белән тулыландырырга:

«5) җыелган карның биеклеге 0,8 -1,2 м дан артмаска тиеш.;

6) гомуми файдаланудагы территориядә карны этеп чыгару тыела.».

28. 5.2.10 пунктын түбәндәге эчтәлектәге 7 нче пункт белән тулыландырырга:

«7) кар җыелу урыннары Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитеты тарафыннан билгеләнә һәм кар эреп беткәч, чүп-чардан чистартылырга тиеш.»;

29. Подпункт 6 пункта 5.2.11. дополнить абзацем следующего содержания:

«- на велосипедных дорожках.».

29. 5.2.11 пунктының 6нчы пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзац белән тулыландырырга:

«- велосипед юлларында.».

30. 5.3.5 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«5.3.5. Сәүдә объектларын, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, җәмәгать туклануы, заказ бирү пунктларын, ишегалды клубларын җыештыру һәм санитар тоту:

1) сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәте күрсәтү, җәмәгать туклануы, заказлар бирү пунктлары, ишегалды клублары һәм янәшәдәге территорияләрнең керү төркемен тулысынча җыештыру тәүлегенә ике тапкырдан да ким булмаган күләмдә (иртән һәм кич) башкарыла. Чүп-чар белән тулган чүп савытларын җыю һәм чистарту көндез башкарыла. Чүп савытыннан 1 метр радиустагы территория чиста булырга тиеш;

2) сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, җәмәгать туклануы, заказлар бирү пунктлары, ишегалды клублары объектларына керү урынында ким дигәндә бер чүп савыты урнаштырыла;

3) вакытлыча урам сәүдәсе урыннарында 10 м радиуста янәшәдәге территорияне җыештыру үткәрелә, газоннарда һәм тротуарларда савытлар һәм товарлар туплауга юл куелмый;

4) калдыкларны чыгару тәэмин ителә;

5) кышкы чорда сәүдә, халыкка көнкүреш хезмәт күрсәтү, җәмәгать туклануы объектларының, заказлар бирү пунктларының, ишегалды клубларының керү төркемнәре тайгалакларга каршы җиһазландырылырга, кардан һәм боздан чистартылырга тиеш.»;

31. 5.4.3 пунктының 6 нчы пункты. «кар суларын читкә агызып җибәрү өчен» сүзләреннән соң, «14 тәүлектән артык булмаган вакыт.» сүзләре белән тулыландырырга.».

32. 5.4.9 пунктын түбәндәге эчтәлектәге 15 нче пункт белән тулыландырырга:

«15) учаклар кабызу, шул исәптән ачык ут куллануны күздә тоткан чаралар үткәрү, ачык ут ярдәмендә ризыкны эшкәртү өчен мангаллар һәм башка җайланмалар куллану.».

33. 5.4.15 пунктын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«5.4.15. Транспорт чараларын квартал эчендәге һәм йорт яны территорияләрендә урнаштыру кешеләрнең, махсус техниканың хәрәкәтенә, шулай ук кышкы эшләрне башкаруга комачауларга тиеш түгел.

Күпфатирлы йортларның йорт яны территориясен җыештырганда халыкка йорт яны территориясеннән карны җыештыру һәм чыгару буенча эшләрнең вакыты һәм урыны һәм кар җыю техникасы эшләренә киртәләр тудырылган очракта транспорт чараларын күчерү кирәклеге турында хәбәр итәргә кирәк.».

34. 6 нчы бүлекнең 10 нчы абзацын түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«6.1.3.1. Яшелләндерелгән территорияләрдә гомуми файдалану рөхсәт ителми:.

35. 6 нчы бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 6.1.6 пункты белән тулыландырырга:

«6.1.6. Ремонт эшләрен кичекмәстән башкаруны таләп итүче объектларда һәм/яки инженерлык коммуникацияләрендәге авария ситуацияләрендә, әлеге авария ситуацияләре барлыкка килгәннән соң бер тәүлек эчендә, Башкарма комитет хәбәр итүе белән рөхсәтләрне алдан рәсмиләштермичә дә яшеллекләрне алу башкарыла.».

36. 6.6.1 пункты «б) биналарда, корылмаларда урнаштырыла торган конструкцияләр.» сүзләреннән соң түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

«Тышкы мәгълүматны урнаштыру чаралары һәм реклама конструкцияләре түбәндәгечә булырга мөмкин:

-стена конструкциясе;

-консоль конструкциясе;

- түбәгә урнаштыру;

- витрина конструкциясе;

- учреждение тактасы;

- режимлы такта;

-модульле конструкция;

-күләм-киңлек композициясе;

-калкан конструкциясе;

-флаг композициясе.

Собственники должны осуществлять размещение средств наружной рекламы и информации на зданиях, строениях, сооружениях общественного назначения на основании дизайн-проектов, выполненных с учетом комплексного размещения средств наружной рекламы и информации на объекте (далее - Концепция).

Милекчеләр тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын биналарда, корылмаларда, җәмәгать билгеләнешендәге корылмаларда тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын объектта комплекслы урнаштыруны исәпкә алып башкарылган дизайн-проектлар нигезендә урнаштырырга тиеш (алга таба Концепция).

1.Концепция бинага, корылмага эскиз тәкъдиме составында яки төзелеш тәмамлангач, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларының төп характеристикаларын (тип, төр, төсле карар, габаритлар, яктырту ысулы) билгеләп, аерым документ рәвешендә башкарылырга тиеш.

2. Концепция А3 форматында укыла торган масштабта төсле рәсемдә ясалырга һәм түбәндәге мәгълүматны үз эченә алырга тиеш:

-объектның хәзерге фотосы, ул бинаның, төзелешнең, корылманың һәм үз территориясенең характеристикасын, шулай ук аның габарит зурлыкларын күрсәтеп, әйләнә-тирә белән үзара бәйләнешен ача.

-объект фасадларының график рәсеме конструкцияләр төрләрен һәм кулланылган материалларны, конструктив һәм төсле карарны, төп габаритларны, яктырту ысулларын кыскача тасвирлау белән.

3. Концепция җирле үзидарәнең вәкаләтле органы белән килештерелергә тиеш.».

37. 6.6.4 пунктын түбәндәге эчтәлектәге абзацлар белән тулыландырырга:

Тышкы мәгълүмат чарасының дизайн-проектын килештермичә урнаштыру рөхсәт ителми. Рөхсәт документлары булмаган очракта, ул Түбән Кама муниципаль районы Башкарма комитетының законсыз урнаштырыла торган тышкы мәгълүмат чарасын ачыклау турындагы күрсәтмәсе нигезендә сүтелергә тиеш.

Тышкы мәгълүмат чарасын урнаштыру вакыты (дизайн-проект) Түбән Кама муниципаль районында реклама конструкциясен һәм тышкы мәгълүмат чараларын урнаштыруга һәм эксплуатацияләүгә рөхсәт бирү белән бәйле мәсьәләләрне карау буенча комиссия карары белән билгеләнә.

Бинага, корылмага тышкы мәгълүмат чарасы хуҗасының милек хокукын (башка әйбер хокукын) сатканда яки башка төрле читләштергәндә дизайн-проект гамәлдән чыгарыла.

Тышкы мәгълүмат чаралары арасындагы ара берничә конструкцияне исәпкә алып билгеләнә.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чараларының хуҗалары аларның тиешле хәлен тәэмин итә, аларны вакытында ремонтлый һәм урнаштыру урынын җыештыра.

Реклама яки мәгълүмати конструкция хуҗасы территорияне төзекләндерүне һәм (яки) фасадның тышкы кыяфәтен монтажлаудан (демонтажлаудан) соң, өч тәүлек эчендә торгыза.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чараларында фундамент блогы булганда, алар фундамент блогы белән бергә сүтелергә тиеш.

Тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын беркеткәндә корылмаларга һәм объектларга зыян китерү, шулай ук аларның бөтенлеген, ныклыгын һәм тотрыклылыгын киметү рөхсәт ителми.

Тышкы реклама һәм мәгълүматны урнаштыру чараларын реклама яки мәгълүмат хәбәрен урнаштырмыйча урнаштыру һәм эксплуатацияләү, мәгълүматкә зыян китерү, шулай ук тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын полиэтилен пленка һәм башка материаллар белән ябыштыру рөхсәт ителми.

Аерылган, шулай ук ватылган һәм ертылган баннерлар булырга тиеш түгел. Калкан конструкцияләренең нигезләре җирдән югарырак торырга тиеш түгел. Фундаментны тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракта, декоратив бизәү шартларында аны тирәнәйтмичә урнаштырырга рөхсәт ителә. Кече һәм урта форматтагы калкан конструкцияләрен яктырту өчен техник мөмкинлек булганда җир асты электр белән тәэмин итү кулланылырга тиеш.

Еврощит каркасының 3х6 м яки аны ныгытучы конструкцияләрнең аскы кыры җир өслегеннән 4,5 м биеклектә урнашырга тиеш.

Биналарның, корылмаларның, төзергә кушылган торак булмаган биналарның һәм тиешле бурычлар йөкләнгән башка затларның хуҗалары, әгәр мондый элмә такта файдаланылмаса, тышкы мәгълүматны урнаштыру чарасын (вывесканы) сүтәргә тиеш.

Тышкы мәгълүмат чаралары бина фасады үзгәргәндә, аларны урнаштыру урыннары сүтелергә тиеш:

-бинаның тышкы кыяфәте үзгәрү белән бәйле арттыру;

-фасадның тышкы үзгәрешләре белән бәйле рәвештә кат биеклеген арттыру яки киметү;

-суперграфиканы күздә тоткан фасадның төсле чишелешен үзгәртү;

-фасадтагы тишекләрнең габаритларын арттыру;

- төзелеш мәйданын арттыру, төзергә кушылган объектларны (капиталь, капиталь булмаган)оештыру;

-фасадның архитектура үзенчәлекләрен үзгәртү, шул исәптән архитектура детальләрен урнаштыру, декоратив-сәнгать бизәлеше, керү төркемнәренең төзелеше.

Бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә, флагларны, флагштокларны урнаштыру һәм эксплуатацияләү вәкаләтле орган белән килешенгән концептуаль карар (проект) булмаса тыела.

Бинаның фасадында һәм (яки) түбәсендә урнаштыру һәм эксплуатацияләү, вәкаләтле орган белән килешенгән паспортсыз тышкы мәгълүматны урнаштыру чараларын төзү тыела, учреждение такталары, режимлы такталардан тыш;

Афишаларны, белдерүләрне, плакатларны һәм башка мәгълүмати-басма продукцияне фасадларда, тәрәзәләрдә (шул исәптән тәрәзә уемының эчке ягында), ишекләрдә (шул исәптән ишекнең һәм ишек уемының эчке ягында) биналарны һәм корылмаларны, шул исәптән капиталь булмаган биналарны, алга таба куллану максатыннан элү һәм ябыштыру тыела.

Фасадның декоратив, архитектура һәм сәнгать элементлары, яңа бизәкләр һәм тышкы реклама һәм мәгълүмат чаралары белән ябу тыела.

38. 6.6.6 пунктында.:

12 нче пунктны түбәндәге редакциядә бәян итәргә:

«12) алмаш мәгълүмат белән, декоратив паннолардан, модульле конструкцияләрдән, шулай ук автозаправка станцияләрендә стелалар рәвешендәге конструкцияләрдән, банк операцияләрен гамәлгә ашыручы оешмалар өчен щит, витрина, консоль конструкцияләреннән, социаль өлкә бюджет объектлары өчен, шулай ук пассажирлар ташу хезмәтләрен күрсәтүче автотранспорт предприятиеләреннән тыш;»;

түбәндәге эчтәлектәге 21-32 пунктлар белән тулыландырырга:

«21) ялтыравыклы яктылык куллану;

22) архитектура фоны белән туры килмәгән контрастлы һәм бай төсле чишелештә;

23) сәүдә объектларының концептуаль карарларын исәпкә алмыйча;

24)механик зыян күргән тышкы мәгълүмат чараларын (конструкция деформациясе, зыян күргән калкан һ. б.) эксплуатацияләү;

25) төрле телләрдә язуларның бертөрле булмаган зурлыкларын һәм шрифтларын куллану;

26) ике дәрәҗәдән артык;

27) мәгълүматны хаотик рәвештә, рөхсәт ителгән зонаны яки урнаштыруны исәпкә алмыйча урнаштыру;

28) теләсә нинди реклама яки мәгълүматны авыш түбәдә һәм шундый ук төрдәге декоратив элементларда урнаштыру;

29) түбәнең өске билгесеннән (парапет, фриз) югарырак урнаштырылган-янкорма биналар (шул исәптән тамбурлар);

30) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану;

31) баннер тукымасын кулланып, тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыруның концептуаль чишелеше каралган очрактан тыш;

32) бинаның стенасының фриз төсе буенча аерылып торган өстәмә элементлар, элмә такталар урнаштыру өчен каралган урыннар куллану.».

39. 6 нчы бүлекне түбәндәге эчтәлектәге 6.6.7 пункты белән тулыландырырга:

«6.6.7. Тышкы мәгълүматны урнаштыруның аерым төрләренә таләпләр:

6.6.7.1. Стена конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) бинаның, стационар булмаган сәүдә объектының тәрәзәләре арасындагы стена биеклегенең 2/3 өлешеннән артыгы;

2) бина тәрәзәләре арасындагы стенаның 1/2 биеклегеннән артык, аркалы тәрәзәләр булганда стационар булмаган сәүдә объекты;

3) текст мәгълүматларының биеклеге фриз, парапет биеклегеннән 3/7 артык, яки стена конструкцияләрен (шул исәптән төялгән биналарны) яки тышкы реклама һәм мәгълүмат чараларын урнаштыру өчен махсус бүлеп бирелгән участокны урнаштыру өчен каралган башка мәйдан;

4) бер катлы биналарда (шул исәптән төзелгән биналарда), керү төркемнәрендә, яктылык тартмалары рәвешендә стационар булмаган сәүдә объектларында, фризда урнаштырылган фоновый конструкцияләрдә фриз биеклеге азрак яки күбрәк;

5) бинаның фронтон биеклегеннән 1/2 артык биеклектәге, стационар булмаган сәүдә объекты;

6) биеклеге 0,5 м артык;

7) фасад озынлыгыннан 70% тан артык озынлыкта;

8) беренче кат чикләрендә биеклеге 0,5 м артык, озынлыгы 50% тан артык булган стена, 1,5 м биеклектәге һәм тишекләр арасында урнаштырылганда, озынлыгы 50% тан артык булган стена почмак участокларында;

9) төрле телләрдә язуларның бертөрле булмаган зурлыкларын һәм шрифтларын куллану;

10) беренче, цоколь яки подвал катларының тышкы стеналары өслегенә урнаштырылганда, стена конструкциясенең аскы кырыена кадәр җир дәрәҗәсеннән 0,6 м түбәнрәк;

11) икенче каттан югарырак, тишекләр булганда, тоташ пыяла, фриз, фронтон булмаганда, тәрәзә арасы стенасының биеклеге конструкцияне урнаштыру күздә тотылган тәрәзә тишегенең ике биеклегеннән артык булган очраклардан тыш;

12) икенче каттан югарырак тоташ пыялада урнаштырганда бер конструкциядән артык;

13) фриздагы фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә, аның өслеге бинаның стенасына параллель булмаган урнашкан, стационар булмаган сәүдә объекты, керү төркеме;

14) бинадагы фон конструкцияләренең фон төсен кулланып, фриз төсеннән аерылып торган стационар булмаган сәүдә объекты;

15) беренче яки беренче каттан түбәнрәк урнаштырылган фоновый конструкцияләр һәм яктылык тартмалары рәвешендә;

16) үзгәртелгән мәгълүмат белән;

17) биналарның фасадларында стенаның өслегенә турыдан-туры төшерелгән рәсем белән, ул стена конструкцияләренең башка төрләрен куллануны күздә тота;

18) фронтонда, өске кат фризында, әлеге бинада конструкцияне урнаштыру урыны өстендә урнаштырылган түбә конструкциясе булганда, аның гамәлдә булу вакыты тәмамланмаган, стена конструкциясе белән бердәм мәгълүмат эчтәлеге (бер эшчәнлек турында гомуми мәгълүмат)белән берләштерелгән түбә конструкциясеннән тыш;

19) түбә яссылыгын бина диварыннан аерып торучы кәрниз дәрәҗәсеннән югарырак, стационар булмаган сәүдә объекты, кәрниз дәрәҗәсеннән конькка кадәр биеклеге 3,0 м-дан кимрәк;

20) бердән артык конструкциядә түбә яссылыгын бина диварыннан, стационар булмаган сәүдә объектыннан аерып торучы кәрниз дәрәҗәсеннән югарырак;

21) бинаның, корылманың фасады (фриз, фронтон) тәмамлануында берсеннән артык, шул исәптән капиталь булмаган, гомуми мәйданы 400,0 кв. м. дан кимрәк, бинаның, корылманың, бер катлыдан тыш, гомуми атамасын чагылдырмый;

22) 0,3 м биеклектәге цоколь һәм подвал катларының тышкы стеналары чикләрендә.

6.6.7.2. Стена панноларын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) беренче кат дәрәҗәсеннән түбән;

2) ишек һәм тәрәзә уйымнары арасында, витриналардан тыш;

4) эчке яктырткычсыз баннер тукымасын куллану;

5) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану.

6.6.7.3. Консоль конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге һәм озынлыгы 0,5 м артык;

2) фасад өслегеннән 0,2 метрдан артык ераклыкта;

3) бер-берсеннән 5 м якынрак аралыкта;

4) фасад кырыеннан 0,2 метрдан артык һәм җир дәрәҗәсеннән конструкциянең аскы кырына кадәр 2,5 метрдан азрак ераклыкта;

5) бинага керү урыннары өстендә;

6) бер-берсеннән 10 м ераклыкта;

7) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып, оешмалар өчен консоль конструкцияләрен исәпкә алмаганда.

6.6.7.4. Түбә конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге: бер катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 0,5 м артык; ике катлы биналар, стационар булмаган сәүдә объектлары өчен 1,0 м артык; өч, биш катлы биналар өчен 1,5 м артык; алты, тугыз катлы биналар өчен 2,0 м артык; 10 15 катлы биналар өчен һәм 16 һәм аннан да күбрәк катлы биналар өчен 2,5 м артык;

2) озынлыгы: фасад озынлыгының 1/2 өлешеннән артыгы (фасад өлеше), аңа карата ул урнаштырыла;

3) күп фатирлы торак йортларда;

4) үзгәртелгән мәгълүмат белән;

5) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын кулланып;

6) өстәмә символларның (логотиплар, саннар, билгеләр, сәнгать элементлары) биеклеге текст мәгълүматларының биеклегенең 1/3 өлешеннән артыграк.

6.6.7.5. Витрина конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) 5,0 кв. м. мәйданнан кимрәк тәрәзә уемында;

2) витринаның пыяласыннан витрина конструкциясенә кадәр бина ягыннан 0,15 м-дан азрак ераклыкта;

4) витриналарның пыяласы өслеген буяу һәм декоратив пленкалар белән каплау рәвешендә;

5) витриналарның пыяласын яктылык тартмалары белән алыштыру юлы белән;

6) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану;

7) витрина конструкцияләре арасында 1,5 м-дан азрак аралыкта.

6.6.7.6. Учреждение тактасын, режим тактасын урнаштыру рөхсәт ителми:

1) озынлыгы 0,6 м артык һәм биеклеге 0,8 м артык (учреждение тактасы);

2) озынлыгы 0,4 м һәм биеклеге 0,6 м артык (режим тактасы);

3) озынлыгы 0,6 м һәм биеклеге 0,4 м артык (трафарет басу ысулы белән керү төркемнәренең пыялаларына урнаштырыла торган режимлы такта);

4) бер оешма өчен икедән артык, аның оештыру-хокукый формасына карамастан, бер бинада, стационар булмаган сәүдә объектында, коймада бер шәхси эшмәкәр;

5) зурлыгы буенча аерылып торган, конструкция ясалган материал буенча бертөрле булмаган;

6) трафарет басу ысулы белән эшләнгән керү төркемнәренең (ишекләрнең) пыяласында бердән артык;

7) яктыртуны кулланып, коймадагы элмә такталардан тыш;

8) фонсыз конструкцияләр рәвешендә;

9) стена секциясеннән тыш;

10) койма дәрәҗәсеннән югарырак;

11) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану.

6.6.7.7. Модуль конструкциясе:

-стена паннолары;

-консоль конструкциясе;

-элмә такталар, режимлы такта, керү төркемнәренең пыяласында ясалган тактадан тыш;

- зур форматлы күләм-киңлек композициясе.

Модульле конструкцияләргә әлеге пунктта каралган үзенчәлекләрне үтәгәндә, мәгълүмати конструкциянең тиешле төре өчен билгеләнгән таләпләр кагыла.

Модульле конструкцияләр урнаштыру рөхсәт ителми:

1) биеклеге 0,5 м дан артык (консоль конструкциясе);

2) өч каттан артык биеклектәге биналарда (консоль конструкциясе);

3) күп фатирлы торак йортлар фасадларында, төзелгән биналардан тыш (консоль конструкциясе);

4) мәгълүмат кырын ясаганда төрле материалларның модульле элементларын һәм бер блокта һәм бер бинада яктырту ысулларын куллану;

5) стена панносы рәвешендә модульле конструкция булганда консольлене куллану;

6) кронштейн рәвешендә модульле конструкция булганда стена панносы рәвешендә;

7) бер бинада бер конструкция рәвешендә ике блоктан артык;

8) биеклеге һәм озынлыгы 0,8 м артык (учреждение тактасы, режим тактасы);

9) стена озынлыгының 2/3 өлешеннән артыгы, анда урнаштырылган (учреждение тактасы, режим тактасы);

10) керү урынының бер ягыннан артык (учреждение тактасы, режим тактасы).

6.6.7.9. Калкан конструкцияләрен урнаштыру рөхсәт ителми:

1) милекчегә, хуҗага, кулланучыга караган җир участогы чикләреннән тыш, анда оешманың, шәхси эшмәкәрнең бинасы һәм урнашу урыны, шулай ук аны эксплуатацияләү яки парковка урыннарын оештыру өчен бирелгән җир участогы урнашкан;

2) нигезне декоратив бизәлешсез тирәнәйтүнең техник мөмкинлеге булмаган очракларда;

3) бер җир участогы чикләрендә бердән артык яки башка аерым торган мәгълүмати конструкция булганда, гамәлдәге төзелеш, янгын сүндерү һәм санитар нормаларны һәм кагыйдәләрне исәпкә алып башкарылган территорияне төзекләндерү буенча бинаның проект карары белән нигезләнмичә;

4) бердән артык яки мондый объект проектында каралмаган җир участогы чикләрендә аерым торган башка мәгълүмати конструкция булганда;

5) стационар булмаган сәүдә объекты, шәхси яки күпфатирлы торак йорт биләгән җир участогы чикләрендә;

6) конструкция нигезеннән бина нигезенә кадәр 6,0 м якынрак аралыкта;

7) тротуарларда һәм җәяүлеләр юлларында, юлларда, автомобильләр парковкасы һәм тукталышы өчен билгеләнгән урыннарда;

8) яшеллекләр (агачлар, куаклар) урынына;

9) агач ботакларыннан 5,0 м ераклыкта тирәнәйтелгән нигезле;

10) профнастил куллану;

11) мәгълүмат конструкциясен декоратив-сәнгатьчә бизәмичә;

12) җир участогы чигеннән 6,0 м ераклыкта, кызыл сызык белән янәшә, гомуми файдалану территориясе чикләрен билгели;

13) мәгълүматны тапшыруның динамик ысулын куллану.».

Түбән Кама шәһәре

Мэры урынбасары М.В. Камелина