**Opatření obecné povahy**

Rada obce Želeč, jako příslušný orgán dle ustanovení § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále „stavební zákon“)

**vydává**

dle ustanovení § 97 odst. 1, § 98 a § 99 stavebního zákona, § 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a § 17 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění, svým usnesením č. 234 ze dne 26.8.2021 formou opatření obecné povahy

**Územní opatření o stavební uzávěře**pro území obce Želeč z důvodu ochrany vodních zdrojů   
(dále „stavební uzávěra“)

**Výrok:**

**I. Vymezení území, pro které stavební uzávěra platí**

Tímto opatřením se vyhlašuje stavební uzávěra pro všechny pozemky nacházející se v katastrálním území Želeč na Hané, obec Želeč. Z území dotčeného stavební uzávěrou jsou vyňaty pouze pozemky v hranicích dobývacího prostoru Ondratice I, v rozsahu vyznačeném v plánu otvírky, přípravy a dobývání schváleném závodním lomu v srpnu 1996, který je Obvodním báňským úřadem evidován pod č. j. 4422/9 (konkrétně jde o pozemky parc. č. 1675/4, 1664/1, 1663/5, 1663/7, 1654, 1653, 1645, 1637/3, 1631/4, 1630, 1625, 1624, 1621, 1620/3, 1614, 1609/3, 1608/3, 1603, 1675/3, 1674/2, 1664/2, 1663/4 a 1663/3) a pozemky či jejich části v rozsahu tělesa dálnice D 46 Vyškov – Olomouc a pásu území o šířce 10 m od hrany tělesa dálnice na obě strany (konkrétně jde o pozemky parc. č. 2803, 2969, 2804, 2697, 2698, 1445/95, 2814, 2815, 2816, 2699, 2700, 1445/98, 2701, 2806, 2807, 2709, 2695, 2694, 2693, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067 a 2068).

**II. Vyznačení území, pro které stavební uzávěra platí**

Součástí územního opatření o stavební uzávěře je grafická příloha v měřítku katastrální mapy s vyznačením území, pro které platí stavební uzávěra.

**III. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti**

V území vymezeném v článku I. se zakazuje umísťování a realizace staveb (§ 2 odst. 3 stavebního zákona) a terénních úprav (§ 3 stavebního zákona), s výjimkou udržovacích prací, které nelze ve smyslu § 97 odst. 1 stavebního zákona tímto územním opatřením o stavební uzávěře omezit či zakázat.

**IV. Doba trvání stavební uzávěry**

Stavební uzávěra trvá do dne nabytí účinnosti nového Územního plánu Želeč, o jehož pořízení bylo rozhodnuto usnesením zastupitelstva obce Želeč č. 12/2015 ze dne 29. 12. 2015 nebo do dne, kdy bude zastupitelstvem obce Želeč rozhodnuto o ukončení pořizování nového Územního plánu Želeč.

**V. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů**

Na základě stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. MPO 324358/2021, a stanoviska Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. SBS 12612/2021/OBÚ-05, byly z vymezeného území stavební uzávěry vyjmuty pozemky v rozsahu, v jakém zasahují do dobývacího prostoru č. 71020 Ondratice v k. ú. Želeč na Hané. Dobývací prostor byl stanoven prostřednictvím rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Brně ze dne 25. 2. 1997, č. j. 6477/96-511-08, jež bylo následně doplněno rozhodnutím Obvodního báňského úřadu ze dne 6. 12. 2005, č. j. 09-7484/05-511, a rozhodnutím Obvodního báňského úřadu v Ostravě ze dne 1. 9. 2011, sp. zn. S 0136/2011-13-531.1/Ing.Kp. Podle citovaných rozhodnutí je hornická činnost v k. ú. Želeč na Hané povolena výhradně na pozemcích parc. č. 1675/4, 1664/1, 1663/5, 1663/7, 1654, 1653, 1645, 1637/3, 1631/4, 1630, 1625, 1624, 1621, 1620/3, 1614, 1609/3, 1608/3, 1603, 1675/3, 1674/2, 1664/2, 1663/4 a 1663/3 v hranicích dobývacího prostoru Ondratice I, v rozsahu vyznačeném v plánu otvírky, přípravy a dobývání schváleném závodním lomu v srpnu 1996, který je Obvodním báňským úřadem evidován pod č. j. 4422/96.

Další podmínka vyplývá ze stanoviska Ministerstva dopravy, ze dne 29. 4. 2021, sp. zn. MD/12617/2021/910, č. j. MD-12617/2021-910/2, na základě kterého byly ze stavební uzávěry v k. ú. Želeč na Hané vyjmuty pozemky v rozsahu tělesa dálnice D 46 Vyškov – Olomouc a pásu území o šířce 10 m od hrany tělesa dálnice na obě strany.

**Odůvodnění**

Podle § 97 odst. 1 stavebního zákona lze prostřednictvím územního opatření o stavební uzávěře omezit nebo zakázat v nezbytném rozsahu stavební činnost ve vymezeném území, pokud by mohla ztížit nebo znemožnit budoucí využití území podle připravované územně plánovací dokumentace, jestliže bylo rozhodnuto o jejím pořízení nebo o pořízení její změny, nebo podle jiného rozhodnutí či opatření v území, jímž se upravuje využití území.

Celé katastrální území obce Želeč leží v **pásmu hygienické ochrany II.b vnějšího stupně jímacího území Brodek u Prostějova**, které bylo v souladu s § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění účinném do 30. 9. 1995, stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru Prostějov ze dne 5. 5. 1983, č. j. VLHZ/488/83/Př. Dále je na území obce rovněž vymezeno **ochranné pásmo vodního zdroje Želeč, hygienické ochrany I. stupně**, jež bylo na základě uvedeného ustanovení stanoveno rozhodnutím Okresního národního výboru Prostějov ze dne 6. 11. 1986, č. j. VLHZ 1613/86/Př. Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje Želeč je potom společné s vodními zdroji jímacího území Brodku u Prostějova.

Dle § 30 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), mají ochranná pásma vodních zdrojů sloužit k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo využitelných pro zásobování pitnou vodou.

Z hlediska územního plánování je území obce v současnosti regulováno Územním plánem Želeč z roku 2005 ve znění změny č. 2 (dále „Územní plán“). Územní plán dotčení celého území výše uvedenými ochrannými pásmy vodních zdrojů zohledňuje, nicméně již nevymezuje adekvátní podmínky využití území a jeho ochrany, které by odpovídaly významu vodních zdrojů chráněných dle vodního zákona. Za dobu od účinnosti Územního plánu se navíc podstatně změnily klimatické podmínky, na které je rovněž žádoucí odpovídajícím způsobem reagovat, a to především v rámci aktuálního procesu pořizování nového Územního plánu Želeč.

Základním cílem územního plánování v souladu s § 18 odst. 1 a 2 stavebního je soustavné a komplexní vytváření předpokladů pro udržitelný rozvoj, který spočívá ve vyvážení podmínek pro příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel pomocí sladění veřejných a soukromých zájmů tak, aby byly uspokojeny současné potřeby a zároveň nebyla ohrožena budoucnost. V § 18 odst. 4 stavebního zákona je pak výslovně stanoveno, že v rámci územního plánování mají být ve veřejném zájmu chráněny a rozvíjeny přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, přičemž krajina zaujímá postavení podstatné složky prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti.

Vodu je třeba vnímat vůbec jako základní podmínku existence lidského života. Díky tomu je třeba právě stanovení ochranných pásem vodních zdrojů dle § 30 odst. 1 vodního zákona vždy považováno za veřejný zájem. Obec přitom dle § 2 odst. 2 zákona č. 128/2001 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem. Jestliže tedy dlouhodobé sucho je reálnou hrozbou, je obec povinna přijmout náležitá dostupná opatření, aby tak přispěla ke snížení negativních dopadů takových jevů.

Povinnost obce k bezodkladné reakci na změnu klimatických podmínek a zhoršení vodního režimu na jejím území lze konkrétně dovodit například z **Koncepce vodohospodářské politiky Ministerstva zemědělství**, která mezi dlouhodobé cíle řadí mj. ochranu vody jako složky životního prostředí. Podle této koncepce je nezbytné především chránit povrchové a podzemní vody, umožnit udržitelné a vyvážené užívání vodních zdrojů nebo vytvořit podmínky pro ochranu a zlepšování stavu povrchových a podzemních vod. Dosažením tohoto cíle fakticky i docílení vytvoření ekologicky stabilní krajiny, která je odolná vůči vnějším negativním vlivům. Stejně důležitým cílem koncepce je i zabezpečení bezproblémového zásobování obyvatel a dalších odběratelů vody nezávadnou a kvalitní pitnou vodou.

Přímo respekt k zákonem vymezenému veřejnému zájmu ochrany vodních zdrojů prostřednictvím ochranných pásem vodních zdrojů je ve vztahu k územnímu plánování závazně předepsán přímo jako jedna z republikových priorit **Politikou územního rozvoje České republiky** ve znění její 5. aktualizace v bodě 20. Dle § 31 odst. 1 stavebního zákona Politika územního rozvoje určuje požadavky na konkretizaci úkolů územního plánování v republikových, přeshraničních a mezinárodních souvislostech, zejména s ohledem na udržitelný rozvoj území, a určuje strategii a základní podmínky pro naplňování těchto úkolů.

Podrobnějším podkladem, který se zabývá naléhavou problematikou hospodaření s vodami, je **Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje**. V tomto dokumentu se ve vztahu k Olomouckému kraji uvádí, že zlepšování stavu povrchových a podzemních vod je pomalé. Relevantní je rovněž připravovaná **Strategie o vodě Olomouckého kraje**, jejíž návrh akcentuje sjednocený a komplexní přístup zacílený ke snižování negativních dopadů dlouhodobého sucha a předcházení jeho vzniku. K tomu je ve strategii stanovena nutnost přijímání opatření vedoucích k eliminaci jejich rizik. Zdroje vod je bezpodmínečně nutné chránit z hlediska jejich dostupnosti a jejich využitelnosti.

Uvedenou strategií je identifikována řada specifických cílů, přičemž mezi prvními je uveden optimální stav podzemních vod z hlediska kvality i kvantity, neboť podzemní vody vystupují jako nenahraditelný zdroj kvalitní pitné vody, který je nutné důsledně chránit. S tím souvisí zajištění zdrojů vody pro obyvatele Olomouckého kraje, k čemuž je nutné zajistit vyhovující a udržitelné zdroje včetně hospodaření s nimi. Přitom lze vysledovat, že v České republice stále přibývá případů, kdy obcím na jejich území dochází pitná voda a situaci musí operativně řešit nouzovým zásobením (zejména v letech 2015 – 2018, nicméně s tímto trendem je nutno počítat i do budoucna).

Zajištění příslušné ochrany vod je prioritní povinností nejen státní správy, ale také stále důležitější součástí samosprávy. Stejně důležitá je potom i ochrana společnosti před extrémními hydrologickými jevy. Ohrožení území obce suchem vlivem změn klimatických podmínek je patrné kupříkladu z integrovaného systému sledování sucha, a to jak hydrologickým suchem povrchovým, tak zejména hydrologickým suchem podzemním. Z **Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu Želeč na udržitelný rozvoj území** z dubna 2018 pak vyplývá, že vlivem antropogenního ovlivnění došlo v minulosti na území obce ke zhoršení vodního režimu. Dále je území obce zařazeno do zranitelné oblasti povrchových a podzemních vod. V rámci analýzy SWOT bylo u slabých stránek vodního režimu na území obce určeno, že území lze hodnotit jako problematické z hlediska plnění cílů environmentální kvality povrchových vod, a že ke zhoršení přirozeného vodního režimu v krajině dochází mj. důsledku nevhodného hospodaření na sklonitých pozemcích.

Z veškerých výše uvedených důvodů vyplývá nutnost vymezení náležité ochrany významných vodních zdrojů na území obce v rámci aktuálně pořizovaného nového Územního plánu Želeč, neboť obec spatřuje reálné a opodstatněné riziko vzniku problému s nedostatkem pitné vody pro místní obyvatele s ohledem na výše uvedené odůvodnění. V rámci aktuálního pořizování nového územního plánu pro obec Želeč proto bude taková regulace ochrany významných vodních zdrojů doplněna. Veřejný zájem na ochraně nenahraditelných zdrojů (pitné) vody vzhledem k jejímu významu pro udržitelný rozvoj obce z hlediska současnosti i budoucnosti však dosahuje takové naléhavosti, že je nezbytné omezit další negativní vlivy člověka na chráněné zdroje vody ještě před přijetím nového územního plánu. Vydání stavební uzávěry je z toho důvodu oprávněné.

Nebezpečí pro chráněné zdroje vody představuje především riziko jejich kontaminace při zemědělské produkci. S ohledem na narůstající sucho je ale nezbytné zohlednit rovněž obecně vysokou spotřebu vody v oblasti průmyslu nebo v samotném stavebnictví. Jelikož bylo vyhodnoceno, že Územní plán dostatečně nesplňuje podmínky pro udržitelný rozvoj území obce ani v základní rovině pro jakoukoliv jím vymezenou funkční plochu, k zajištění budoucího využití území udržitelným způsobem obec využívá institutu stavební uzávěry, a to pro celé své katastrální území. Jen tak lze totiž naplnit zákonem vymezené cíle územního plánování (§ 18 odst. 1 a 2 stavebního zákona).

Rada obce při stanovení územního opatření o stavební uzávěře důsledně zvažovala také přiměřenost tohoto opatření a má za to, že nedojde k neproporcionálnímu zásahu do práv dotčených vlastníků. Stavební uzávěra se vztahuje na všechny pozemky nacházející se na katastrálním území Želeč na Hané, obec Želeč, a to z důvodu, že je provázaná s pořizováním nového územního plánu Želeč, v rámci kterého bude ochrana vod pro celé území obce dostatečně řešena. Současně nelze hrozbu pro chráněné vodní zdroje vyloučit u žádných konkrétních pozemků na území obce, a proto se stavební uzávěra dotýká celého území obce. Výjimku tvoří pouze pozemky, které jsou součástí dobývacího prostoru č. 71020 Ondratice I, a pozemky, jež jsou dotčeny stavbou tělesa dálnice D 46 Vyškov – Olomouc a pásem území o šířce 10 m na obě strany od hrany tělesa dálnice. Tyto pozemky bylo nutné vyjmout na základě požadavků vyjádřených ve stanoviscích příslušných dotčených orgánů, jejichž obsah nemá rada obce možnost ovlivnit. Důvodem pro vynětí pozemků v rozsahu jejich dotčení dobývacím prostorem je v souladu se stanoviskem Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. MPO 324358/2021 a stanoviskem Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. SBS 12612/2021/OBÚ-05 eventuální kolize stavební uzávěry s rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru dle § 27 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, které není časově omezeno. V případě pozemků dotčených stavbou dálnice D 46 Vyškov – Olomouc je jejich vynětí odůvodněno důležitým veřejným zájmem na dostavbě prvků zvyšujících bezpečnost a plynulost provozu na dané komunikaci, o níž je v současnosti vedeno společné územní a stavební řízení.

Z hlediska doby trvání je stavební uzávěra vyhlášena na dobu nezbytně nutnou, a to do nabytí účinnosti nového územního plánu Želeč. S ohledem na to, že nelze dopředu předjímat, zda nový územní plán skutečně nabyde účinnosti, bylo z důvodu větší právní jistoty ve výroku IV. stanoveno, že platnost stavební uzávěry skončí také v případě, že zastupitelstvo rozhodne o ukončení pořizování nového územního plánu Želeč. Jelikož stavební uzávěra je s novým územním plánem Želeč obsahově provázaná, neměla by v případě ukončení procesu pořizování další opodstatnění.

Účelem stavební uzávěry je tedy ochrana vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních i povrchových vod vyskytujících se v katastrálním území obce. Zastupitelstvo obce může v souladu s § 99 odst. 3 stavebního zákona na žádost povolit výjimku ze zákazu a omezení stavební činnosti podle tohoto územního opatření o stavební uzávěře, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel. Žadatel o výjimku musí svoji žádost řádně odůvodnit. Proti rozhodnutí o výjimce se nelze odvolat.

**Projednání územního opatření o stavební uzávěře s dotčenými orgány**

Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl v souladu s § 98 odst. 2 stavebního zákona dne 30. 3. 2021 rozeslán dotčeným orgánům a písemně s nimi projednán.

K návrhu územního opatření o stavební uzávěře byla uplatněna následující stanoviska a sdělení správních orgánů:

1. **Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 12. 4. 2021, sp. zn. 110854/2021-1150-OÚZ-BR, SpMO 1048-565/2021-1150, doručeno dne 12. 4. 2021.**

Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, vydalo k návrhu územního opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko. Uvedlo, že se stavební uzávěra nedotýká vlastnictví ČR-MO a neomezí zájmy Ministerstva obrany na zajišťování obrany a bezpečnosti státu.

1. **Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci ze dne 20. 4. 2021, sp. zn. KHSOC/18917/2021, č. j. KHSOC/18917/2021/PV/HOK, doručeno dne 26. 4. 2021.**

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci po posouzení žádosti o stanovisko k návrhu územního opatření o stavební uzávěře stanovisko ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nevydala, neboť došla k závěru, že návrhem územního opatření o stavební uzávěře nejsou dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví.

1. **Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, ze dne 26. 4. 2021, sp. zn. KÚOK/35616/2021/OŽPZ/7289, č. j. KUOK 45437/2021, doručeno dne 27. 4. 2021.**

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, vydalo k návrhu územního opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko jakožto příslušný orgán státní správy lesů, vodoprávní úřad, orgán ochrany ovzduší, orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, orgán ochrany přírody a orgán integrované prevence příslušný k posuzování vlivů na životní prostředí a prevence závažných havárií. Ze stanoviska vyplývá, že žádný z chráněných zájmů není návrhem opatření dotčen, a tak nebyly k předloženému návrhu vydány ani žádné podmínky či připomínky.

1. **Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, ze dne 28. 4. 2021, sp. zn. OŽP/1062/2021, č. j. PVMU 58298/2021 40, doručeno dne 29. 4. 2021.**

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí vydal k návrhu územního opatření o stavební uzávěře jako příslušný vodoprávní úřad souhlasné stanovisko. Ve stanovisku je uvedeno, že z pohledu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, nemá k návrhu územního opatření o stavební uzávěře námitek.

1. **Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. MPO 324358/2021, doručeno dne 6. 4. 2021.**

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo k návrhu územního opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko za podmínky vyjmutí dobývacího prostoru ze stavební uzávěry. Dle stanoviska do severozápadní části katastru zasahuje výhradní ložisko štěrkopísků č. 3014400 Ondratice – Borek, dobývací prostor č. 71020 Ondratice I a CHLÚ č. 01440000 Ondratice. Požadavek na vyjmutí dobývacího prostoru je stanoviskem stanoven, protože v uvedeném dobývacím prostoru platí dle § 27 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podmínky dané rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru, které není časově omezeno.

Tato podmínka byla zohledněna v bodě I. a V. výroku územního opatření o stavební uzávěře a dotčené pozemky na území předmětného dobývacího prostoru byly ze stavební uzávěry vyjmuty.

1. **Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze dne 7. 4. 2021,** **sp. zn. SBS 12612/2021/OBÚ-05, doručeno dne 9. 4. 2021.**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého vydal k návrhu opatření o stavební uzávěře nesouhlasné stanovisko. Důvodem je stejně jako v případě výše uvedeného stanoviska Ministerstva průmyslu a obchodu dotčení vymezeného území dobývacího prostoru.

Stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého bylo tedy rovněž zohledněno v bodech I. a V. výroku a vypořádáno stejným způsobem jako stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, a to vyjmutím pozemků na území předmětného dobývacího prostoru ze stavební uzávěry.

1. **Ministerstvo dopravy, ze dne 29. 4. 2021, sp. zn.** **MD/12617/2021/910, č. j. MD-12617/2021-910/2, doručeno dne 29. 4. 2021.**

Ministerstvo dopravy vydalo k návrhu územního opatření o stavební uzávěře nesouhlasné stanovisko. Důvodem je záměr dostavby zálivů podél dálnice D 46 Vyškov – Olomouc pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu dopravy, o němž v současnosti probíhá společné územní a stavební řízení. Jeho realizace je tak územním opatřením o stavební uzávěře ohrožena.

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo dopravy požaduje ze stavební uzávěry vyjmout plochy tělesa dálnice a pás území o šířce 10 m od hrany tělesa dálnice na obě strany. Tento požadavek byl promítnut do bodu I. a V. výroku a pozemky v požadovaném rozsahu byly ze stavební uzávěry vyjmuty.

1. **Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, ze dne 17. 5. 2021, sp. zn. SBS 18908/2021/OBÚ-05/2, č. j. SBS 19567/2021, doručeno dne 18. 5. 2021.**

Po úpravách návrhu územního opatření o stavební uzávěře provedených v návaznosti na předchozí stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. MPO 324358/2021, a stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. SBS 12612/2021/OBÚ-05 vydal Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého k návrhu opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko bez dalších připomínek. Ve stanovisku je výslovně uvedeno, že upravený návrh akceptuje území dobývacího prostoru ID: 7 1020 s názvem Ondratice I.

1. **Ministerstvo průmyslu a obchodu, ze dne 24. 5. 2021, sp. zn. MPO 455916/2021, doručeno dne 25. 5. 2021.**

Po úpravách návrhu územního opatření o stavební uzávěře provedených v návaznosti na předchozí stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 6. 4. 2021, sp. zn. MPO 324358/2021, a stanovisko Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého ze dne 7. 4. 2021, sp. zn. SBS 12612/2021/OBÚ-05 vydalo Ministerstvo průmyslu a obchodu k návrhu opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko bez dalších připomínek.

1. **Ministerstvo dopravy, ze dne 2. 6. 2021, sp. zn. MD/16653/2021/910, č. j. MD-16653/2021-910/2, doručeno dne 3. 6. 2021.**

Po úpravách návrhu územního opatření o stavební uzávěře provedených v návaznosti na předchozí stanovisko Ministerstva dopravy ze dne 29. 4. 2021, sp. zn. MD/12617/2021/910, č. j. MD-12617/2021-910/2 vydalo Ministerstvo dopravy k návrhu opatření o stavební uzávěře souhlasné stanovisko bez dalších připomínek.

Návrh územního opatření o stavební uzávěře byl v souladu s ustanoveními § 172, za použití § 25, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších úprav (dále jen správní řád), zveřejněn na úřední desce od 14. 6. 2021 do 30. 6. 2021 (veřejná vyhláška ze dne 14. 6. 2021). Podle ustanovení § 98 odst. 3 stavebního zákona námitky proti návrhu opatření obecné povahy o stavební uzávěře mohli podat, kromě osob uvedených v § 172 odst. 5 správního řádu (vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být územním opatřením o stavební uzávěře přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny), zástupce veřejnosti a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění. Ve stejné lhůtě mohl kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy o územním opatření o stavební uzávěře přímo dotčeny, uplatnit písemné připomínky.

**Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění**

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky nebyly podány k návrhu územního opatření o stavební uzávěře žádné námitky. Vzhledem k tomu nebylo vypořádání námitek zpracováno.

**Vypořádání připomínek**

Ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění veřejné vyhlášky nebyly podány k návrhu územního opatření o stavební uzávěře žádné připomínky. Vzhledem k tomu nebylo vypořádání připomínek zpracováno.

**Poučení**

Dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Dle § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat.

**Účinnost**

Opatření obecné povahy v souladu s § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Příloha: Grafická příloha s vyznačeným územím, pro které platí stavební uzávěra

......................................... .........................................

místostarosta obce starosta obce