***ANEXA LA HCL nr.45/30.07.2021***

***PLANUL LOCAL DE DEZVOLTARE DURABILA***

***AL COMUNEI CHISINDIA 2021 - 2027***

***1. COMITETUL LOCAL DE COORDONARE***

***Paşca Ionel - primar***

***Mandu Elisabeta Maria - secretar general***

***Lef Sorina-Luciana - referent***

***Pucea Gheorghe - manager proiecte***

**1.STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA.**

1.EVALUARE

**1.1.1.Capital natural.**

1.1.1.1Localizare geografica.

Teritoriul administrativ al comunei Chisindia este situat in regiunea de vest a tarii ,in judetul Arad

Distanta până la Bucuresti este de 500 km si 355 km până la Budapesta.

Distanta fata de Arad este de 80 km,fata de Sebis 9 km

-La nord Chisindia se învecineaza cu teritoriul administrativ al comunei Buteni.

-În est se învecineaza cu teritoriul administrativ al comunei Almas.

-În sud se învecineaza cu comuna Birzava.

-În vest se învecineaza cu teritoriul administrativ al comunei Taut.

Comuna Chisindia are un teritoriu administrativ ce se intinde pe o suprafa de 12 841 ha, din care 118 ha intravilan si 12810 ha extravilan.

Lungimea perimetrului teritoriului administrativ al comunei Chisindia este de 50 km.

Pe teritoriul admnistrativ exista 3 sate:

a).Chisindia-centrul politico- administrativ al comunei Chisindia,situat in nordul teritoriului administrativ;

b) Paiuseni- situat in centrul teritoriului administrativ al comunei Chisindia;

c) Vasoaia-situat in vestul teritoriului administrativ al comunei Chisindia;

Drumul de acces este DC59,care este modernizat intre Buteni si Chisindia,distanta fiind de 4 km.

DC59 se intinde de la Buteni pina la Paiușeni având o lungime de 16 km, fiind modernizat.

DC60 face legatura intre Chisindia si Vasoaia,având o lungime de 10 km si este modernizat.

A doua categorie de drumuri sint drumurile forestiere.Principalele drumuri forestiere sint:

|  |  |
| --- | --- |
| Denumire drum | Lungime IN KM |
| VALEA REA | 8,7 |
| CIOLT | 3,5 |
| POLOAGE | 1,8 |
| PRUNI | 1,1 |
| HUREZ | 11,5 |
| RUNCU | 1,4 |
| DUPLA | 1,6 |
| FAGUL POPII | 0,6 |
| PAIUSENI | 6,7 |
| PIRIUL ONCULUI | 0,5 |
| GUBU | 1,2 |
| PAIUSU | 2,1 |
| FINTINA RECE | I |
| CORNU HOLDELOR | 1,2 |
| LEHEDIA | 1,5 |
| BONTASCA | 1,2 |
| PACURARU | 2,5 |
| MAXANA | 4,2 |
| STARVINOSU | 1,1 |
| DUMBRAVITA | 3,7 |

1.1.1.2.Populatia.

Populatia totala a comunei Chisindia este de 1234 locuitori.

1.1.13 Repere istorice importante.

Primele urme ale vietii oamenilor sunt din neolitic.

S-a descoperit un cimitir cu morminte din piatra si schelete îngropate în poziție sezândă din perioada nedatata .(Marki).

Au fost descoperite monede din perioada romana a lui Filip Arabul .

1439 prima mentiune documentara,(Anjou,v,36)

1350 se numeste Kuszund si apartinea domeniului Abramffy,(Anjou,361)

1363 se numea Kuszund sau Kewzend si apartinea arhiepscopiei din Alba Iulia

1661 apartinea domeniului Abramffy,(Marki)

1574 apartinea begului turc Kurt de la Ineu

1715 erau 11 familii

1720 erau 14 familii

1732 apartinea domeniului de Mutina

1747 se numea Kiszingyia si erau 58 familii,(Ciuhandu)

1797 scoala romaneasca(Popeanga)

1800 erau 112 familii(Kovach,70,78)

1910 erau1915 locuitori

1.1.3.Clima.

Clima unitatii administrativ teritoriale Chisindia este temperat continentala cu influiență mediteraniană, frecvența vânturilor fiind din directia Vest-Nord-Vest, uneori vântul luând aspect de vijelie. Frecventa vijeliilor este mai mare pe perioada verii.

Cantitatea medie de precipitații pe perioada anului este de 801-1000 mm.

Ultima ploaie torentiala care a provocat inundații la Paiușeni s-a produs în vara anului 2001.O mare cantitate de apa a căzut în vara anului 2006,provocând o alunecare de teren avariind o locuință în Paiușeni.

Temperatura medie anuala pe teritoriul administrativ al comunei Chisindia este în partea de nord al comunei, în regiunile joase este cuprinsa intre 10 si 11 grade, iar în zona de sud, în regiunea cu păduri este cuprinsă între 6 si 10 grade .

Temperatura medie a lunii ianuarie: In nord între 0 si -3 grade și în sud între 3 si 6 grade.

Temperatura medie a lunii iulie: între 16 si 20 grade

Adincimea de înghet-dezgheț este de 0,8m.

**1.1.1.4.Relieful.**

Relieful este format din șes și dealuri a căror înalțime crește de la nord(110 m),la sud (804 m,Vf.Bustaceu)

Terenurile aparţinând acestei localităţi se suprapun în majoritate peste bazinul hidrografic al Pârâului Chisindia (cu afluenţii Ciolt, Hurez şi Păiuşeni), bazin alcătuit litologic şi geologic din magmatite neogene (andezite, andezite cu amfiboli, andezite cu piroxeni) şi din cuarţite, metabazalte, metagabbrouri, metadiorite şi metaconglomerate.

Aceste roci dure nu permit acumularea apei sub formă de mici izvoare, pe fisuri, apa fiind folosită de localnici ca apă potabilă.

Restul apei se scurge pe văile antemenţionate care totalizează nişte debite notabile.

La limita vestică, respectiv la limita cu formaţiunile Pannoniene, se găseşte pârâul Cleceova, care traversează comuna Buteni, dar care are un curs intermitent.

Pârâul Chisindia (Pătrăneasa) are o lungime de 20 km şi o suprafaţă de bazin de 102 km2.

În amonte de confluenţa cu Ciot (Păiuşeni), Chisindia are un L = 15 km şi o suprafaţă de bazin de 67 km2, iar pârâul Hurezu are un L = 12 km şi un S = 21 km2.

În anuarele IMH, pârâul Chisindia apare cu un debit mediu anual de 16 mil. m3/an, 10 mil. m3/an (an secetos cu asigurare de 80% şi respectiv 6 mil. m3/an, an secetos cu asigurare de 95%).

În anii ploioşi (cu asigurare de 5%), debitul mediu este egal cu 29 mil. m3/an.

Debitele medii zilnice minime anuale:

- 20 l/s (asigurare de 70%), 20 l/s (asigurare 80%), 10 l/s (asigurare 90%)

Debitul mediu lunar minim anual, cu asigurare de 95% este egal cu 30 l/s, în condiţiile în care debitul solicitat de contractor este de numai 15 l/s.

În perioada de vară (VI – VIII), debitele medii lunare minime sunt:

- 100 l/s (asigurare de 60%)

- 60 l/s (asigurare de 70%)

- 50 l/s (asigurare de 80%)

- 30 l/s (asigurare de 90%)

- 20 l/s (asigurare de 95%)

Se mai remarcă un mic afluent (Cioltul), cu un debit estimat la data de 1.VIII.2006 la circa 15 l/s.

**1.1.1.5.Resurse naturale.**

a)Neregenerabile.

-rezerve de calcar

-rezerve mari de andezit

b)Regenerabile

-păduri care ocupa 7010 ha

-pășuni și fînețe care ocupa 3843 ha

-rețeaua de izvoare și ape naturale

**1.1.2.Capital economic.**

1.1.2.1Numarul si structura institutiilor si societatilor comerciale.

Pe teritoriul administrativ al comunei Chisindia,functioneaza urmatorii agenti economici : A.F.-uri, P.F.A.-uri și S.R.L.-uri; LISTA CU MEMBRII ASOCIAŢIILOR FAMILIALE ŞI A PERSOANELOR FIZICE AUTORIZATE ( potrivit Legii nr. 507/2002 respectiv Legii nr. 300/2004 ) pe raza unităţii administrativ teritoriale a comunei Chisindia, la data prezentei adrese sunt:

Politia Chisindia

Școala Gimnaziala Chisindia

Școala Generala din Paiuseni

Biserica Ortodoxa din Chisindia – 2 biserici

Biserica Baptista din Chisindia

Biserica Penticostală din Chisindia

Biserica Ortodoxa din Paiuseni

Biserica Ortodoxa din Vasoaia

Dispensarul uman din Chisindia

Dispensarul veterinar din Chisindia

Gradinița din Chisindia

Composesoratul Urbarial Chisindia

Tabăra pentru copii Hurez

Agricultura:Agricultura, Silvicultura, Exploatarea forestiera

Industria.Prelucra rea lemnului

Comertul:Cu amănuntul.

Turismul:Începe să se dezvolte.

Serviciile:Transport,Poșta și telecomunicații,Administratie publică,Învatamânt,Sănătate și asistență socială,comerț.

Situația pe ramuri de activitate:

Agricultura.

Principala activitate este cresterea animalelor,cultura pomilor fructiferi, cultivarea pamântului în regim de ferme de subzistenta, apicultura.

Prelucrarea legumelor si a fructelor,în scopul producerii de bautură alcoolică tradițională.

Necesitatea înregistrării unei marci de țuică.

Locuitorii din teritoriul administratv al comunei Chisindia sunt înscriși la medici de familie din Chisindia, Buteni și Sebis, beneficiind de servicii de calitate.

Este necesară dotarea dispensarului din comuna cu un ecograf cat mai performant.

Comertul:există o retea de magazine alimentare.

Serviciile: administratie publica, reprezentată de Primaria Chisindia.

Telecomunicațiile sunt prin fibra de sticlă, majoritatea cetățenilor din Chisindia au acces la internet, iar la Paiuseni accesul la internet se face prin telefonia mobilă.

Învatamântul este reprezentat în Chisindia de Scoala Generala clasele I-VIII ,și de Gradinița din Chisindia.

La Păiușeni există Scoala Generala Clasele I -IV.

Analiza SOWT

|  |  |
| --- | --- |
| **1.Asezare geografică și cadrul natural** | |
| Puncte tari  Puncte slabe | -Relief variat, incluzind pe teritoriul sau toate formele de relief, de la câmpie la vârfuri de munte, în cea mai mare parte salbatice,propice încurajării turismului;  -Așezarea satului Văsoaia pe cateva vărfuri a Muntilor Zarandului având o vizibilitate de la Șiria până la Munții Bihorului  -Clima temperat continentală moderată;  -Rezerva de teren pentru amenajări ulterioare și investiții  imobiliare;  -Vegetatie forestieră abundentă,implicind prin aceasta importante resurse cinegetice și de floră;  -Resurse naturale, retea hidrografica bogată,exploatările miniere care au funcționat în trecut(mina de aur din sec.X ,mina de carbune de la Paiușeni, mina de cuart din Chisindia);  -Existența în hotarul teritoriului administrativ a rezervatiei de la Runcu;  -Infrastructura nemodernizata pe toata lungimea drumurilor si strazilor.  - lipsa apei curente și a canalizări |
| **2.Populatia si resursele umane.** | |
| Puncte tari | **-**Nivelul relativ ridicat al gradului de calificare în anumite domenii;  -Existența unor specialiști în domenii variate de activitate;  -Număr relativ redus al inadaptaților sociali:  -Rata infractionalitatii extrem de redusa;  -Încadrarea comunei în prevederile legale privind facilitatile acordate locuitorilor Muntilor Apuseni; |
| Puncte slabe  Oportunitati  Amenințări | **-**Imbătrânirea populatiei;  -Adaptarea mai lenta a populatiei rurale mature si vârstnice la schimbările si provocarile lumii actuale,în general,și la fenomenul reconversiei profesionale în special;  -Capacitatea financiara relativ scazuta a locuitorilor ,respectiv gradul de saracie este 27,9%,iar profunzimea saraciei(deficitul de consum) este de 7,5%;  -Posibilitatea accesari unor programe guvernamentale sau europene pentru reconversie profesionala si creearea de noi locuri de munca;  -Potential important al fortei de munca locale,la salarii competitive la nivel regional;  -Implicarea autoritatilor locale în problemele societății,deschiderea pentru realizarea de parteneriate;  -Accesarea de fonduri europene si guvernamentale;  -Scaderea persoanelor calificate prin iesirea acestora din viata activa;  -Estomparea tradițiilor odata cu trecerea timpului;  -Cresterea somajului în randul tinerilor absolventi;  -Plecarea tinerilor la muncă în străinătate; |
| **3.Infrastructura.** | |
| Puncte tari  Puncte slabe  Oportunitati  Amenintari | -Existenta unui drum ce face legatura cu DJ Brad-Vărșand;  -Rețeaua locală de drumuri forestiere care permit accesul la toate punctele de atracție a comunei;  -Rețeaua de distribuție electrică relativ extinsa, prezentă în toate localitățile comunei;  -Existența echipamentelor de telecomunicații moderne și a rețelelor de telefonie fixă și mobilă, respectiv accesul la internet ;  -Existența unei rețele de apa potabilă în localitatea Chisindia ,prin captarea acesteia din izvoarele de la Hurez;    -Starea tehnica necorespunzatoare a retelei rutiere;  -Lipsa retelei de canalizare;  -Alimentarea cu apa este limitata;  -Lipsa retelei de gaz;  -Posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile  pentru modernizarea infrastructurii rutiere locale;  -Posibilitatea de a accesa fonduri europene nerambursabile,sau guvernamentale pentru reteaua de canalizare,extindere si modernizare retea apa;  -Programe ale autoritatilor judetene și centrale,pentru dezvoltarea mediului rural;  -Interesului redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună,datorită infrastructurii fizice si socială neadecvată la potențialul comunei;  -Neutilizarea de către comuna a fondurilor europene sau guvernamentale disponibile prin programe pentru spațiul rural;  -Poluarea a scapat de sub control datorita deseurilor de plastic; |
| **4.Economia** | |
| Puncte tari  Puncte slabe  Oportunitati  Amenintari | **-**Vechi tradiții în prelucrarea unor resurse naturale;(lemn)  -Vechi traditii în creșterea animalelor,în special al bovinelor;  -Resurse naturale locale diverse și bine reprezentate,permițând crearea de intreprinderi locale bazate pe cresterea valorii adaugate a acestora;  -Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru promovarea si susținerea unor investiții;  - Infrastructura necorespunzatoare,lipsa canalizării,stare improprie a unor drumuri agricole,forestiere și străzi;  -Activitatea economică principala este agricultura;  -Echipamente si tehnologii învechite;  -Parcelarea excesiva a suprafetelor agricole;  -Scăderea producțiilor medii la aproape toate culturile;  -Reconversia unor capacități agricole,pe arii de activitate corelate la condițiile locale;  -Disponibilitatea unor resurse suplimentare,posibil a fi accesate din fonduri europene;  -Existența unor terenuri disponibile pentru dezvoltări antreprenoriale;  -Disponibilitatea autoritatilor locale de a încheia relații de parteneriat cu investitorii străini și locali;  -Dezvoltarea de parteneriate economice și administrative  cu unitati teritoriale similare din tara sau strainătate;  -Lipsa de receptivitate si flexibilitate a populatiei locale la cerințele pieței care determină decalaje economice greu de recuperat ;  -Izolarea comunei din punct de vedere al accesului la infrastructura care conduce la declin economic;  -Reducerea ponderii populatiei active; |
| **4.Turism.** | |
| Puncte tari  Puncte slabe  Oportunitati  Amenintari | **-**Potential turistic ridicat datorita păstrării patrimoniuli cultural;  -Potential turistic peisagistic,datorita Munților Zarandului care se intind pe 75% din suprafata comunei;  -Asezare geografică propice dezvoltării serviciilor,în special a celor turistice;  -Existenta în hotarul teritoriului administrativ a rezervatiei naturale de la Runcu;  -Resurse financiare insuficiente,investiții străine si autohtone reduse;  -Pregatire profesională în domeniul serviciilor turistice de slabă calitate;  -Inexistența unor forme de promovare a comunei pentru creșterea numarului de turisti pe teritoriul acesteia;  -Lipsa unor politici clare pentru protectia mediului a marilor preprietari de pădure;  -Extinderea retelei de ferme si gospodării autorizate pentru practicarea agroturismului;  -Punerea in valoare apotentialului geografic si istoric al comunei;  -Disponibilitatea unor resurse financiare suplimentare posibil de a fi accesate din fonduri europene nerambursabile;  -Disponibilitatea de a incheia relatii de parteneriat a autoritatilor locale cu investitori locali si straini;  -Reactie redusa a mediului local la schimbarile si provocarile zilelor noastre conducind la scaderea competitivitatii teritoriului comunei,in favoarea altor teritorii considerate mai interesante de catre turisti si investitorii din turism: |
| **5.Mediul inconjurator.** | |
| Puncte tari  Puncte slabe  Oportunitati  Amenintari | -Existenta pe teritoriul comunei a suprafetelor silvice in proportie de 75%,din suprafata totala a teritoriului;  -Eforturi ale autoritatilor locale de aplicare a legislatiei de mediu privind protectia mediului;  -Implicarea locuitorilor comunei in protectia padurilor  -Colectarea neselectionata a deseurilor,in vederea reciclarii,refolosirii,recuperarii sau refolosirii lor;  -Prezenta pe cursurile raurilor a deseurilor menajere;  -Educatia ecologica este foarte redusa;  -Accesarea fondurilor europene de reducere a CO2 si de inlocuire a energiei conventionale cu energia regenerabila.  -Accesarea fondurilor europene destinate,reabilitarii conditiilor de mediu din mediu rural;  -Extinderea colaborarii si implicarea organizatiilor neguvernamentale si a scolilor in programe comune de protectie a mediului;    -Exploatarea intensiva a padurilor va determina urmari grave pe termen lung a mediului;  -Mentalitatea de indiferenta fata de protectia mediului a unei parti a populatiei; | |

**Elemente de strategie.**

**Populatia si nevoile locale.**

**1.Demografie.**

*Probleme.*

-Imbatrinirea accentuata a populatiei;

-Sporul natural negativ.

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Condiții atractive pentru tineri,atit pentru cei din localitate cât și pentru cei din exterior care vreau să se stabileasca în comună;

\*Conditii si facilitati pentru familiile tinere cu copii.

**2.Starea de sanatate si serviciile sociale.**

*Probleme.*

-Dotari ale dispensarului necorespunzatore tehnic

*Obiective pe termen mediu si lung.*

Dotarea dispensarului comunal cu echipamente medicale performante.

\*Populatie educata privind starea generala de sanatate si modalitatile de a

duce o viata sanatoasa;

\*Eliminarea factorilor de perturbare a calitatii vietii.

**3.Starea de ocupare a fortei de munca.**

*Probleme.*

-Nivel ridicat al somajului.

-Mentalitatea fata de schimbare si reconversie sociala.

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Locuri de munca suficiente si in domenii variate de activitate.

\*Posibilitatea de a urma cursuri de calificare si recalificare profesionala.

**4.Educatia.**

*Probleme.*

-Infrastructura uzata.

-Constringeri materiale datorita bugetelor mici alocate de autoritati

-Lipsa posibilitatii de formare continua pentru adulti

-Grad redus de asociativitate.

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Posibilitatea neîngradita de implinire prin educatie

\*Acces la sistem educational performant flexibil si adaptat la mediul rural.

\*Infrastructura și baza materiala suficientă și capabilă să satisfacă nevoile legate de actul educational

\*Posibilitatea de formare continua pentru adulti.

**5.Cultura.**

*Probleme.*

-Infrastructura si baza materiala în declin.

-Resurse financiare insuficiente pentru practicarea si revitalizarea unor obiceiuri si forme de exprimare culturala traditionale

-Abandonul practicilor traditionale in favoarea <modernitatii>.

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Practici traditionale revitalizate si capabile de a fi transmise generatiilor urmatoare.

\*Practici traditionaliste puse in valoare

\*Infrastructura corespunzatoare cerintelor unei societati dinamice.

**6.Sport.**

*Probleme.*

-Lipsa unui teren de fotbal si unui bazin de inot.

-Importanta minora acordata de sistemul educational activitatilor sportive organizate;

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Construirea unui teren de fotbal si a unui bazin de inot

\*Practicarea sporturilor individuale si de echipa

*.***Infrastructura.**

**1.Dotari edilitare.**

*Probleme.*

-Cladirile administrative necesita reparatii si dotari moderne.

-Servicii publice deficitare sau inexistente datorita lipsei infrastructurii necesare

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Dotari edilitare functionale si capabile sa deserveasca locuitorii localitatilor în conditii civilizate

\*Dotari edilitare extinse pentru diversificarea serviciilor necesare

**2.Alimentare cu apa curenta,canalizare.**

***Probleme.***

-Sistemul de alimentare cu apa nu deserveste toți locuitorii comunei

-Sistemul de alimentare cu apa necesită inlocuirea țevilor si racordurilor uzate .

-Canalizarea publica nu exista

-Deversarea apelor uzate in locuri neamenajate

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Populatie informata asupra riscurilor deversarii apelor uzate,in locuri neamenajate,asupra utilizarii durabile a resurselor de apa

\*Sistem de furnizare a apei curente si de capabile sa deserveasca toti locuitorii comunei

**3.Drumuri si transport.**

*Probleme.*

-Stare tehnica necorespunzatoare a drumurilor agricole si a strazilor.

-Fonduri insuficiente pentru intretinerea si modernizarea drumurilor;

-Lipsa pistelor amenajate pentru biciclete.

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*O retea de drumuri modernizate si functionale care sa deserveasca nevoile curente ale locuitorilor si activitatilor economice fara sa afecteze mediul inconjurator.

**4.Telefonie.Servicii postale.**

*Probleme.*

-Reteaua de telefonie fixa si mobila nu acopera in totalitate solicitarile din partea locuitorilor

-Calitatea serviciilor de telefonie lasa de dorit in privinta transmiterii de date

-Zone in care telefonia mobila nu are acoperire

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Retea de telefonie fixa sau mobila care sa acopere intreg teritoriul administrativ si intrarea in aria de acoperire a serviciilor de date 5G.

**Economia.**

**1.Industria**

***Probleme.***

-Resurse financiare insuficiente si lipsa investitorilor.

-Tendinte de monoindustrializare.(prelucrarea lemnului)

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Industrie diversificata si generatoare de venit la bugetul local.

\*Industrie nepoluanta si durabila

**2.Agricultura.**

*Probleme.*

-Utilaje agricole invechite si tehnologii neperformante.

-Resurse financiare putine

-Media de varsta ridicata a celor ce se ocupa cu activitati agricole

-Parcelarea terenului

-Scaderea productiilor medii

-O piata de desfacere redusa

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Practici de agricultura durabila ,adaptate conditiilor climaterice si a solului

din comuna

\*Asocierea producatorilor

\*Politici de marketing eficiente

\*Activitati agricole diversificate generatoare de profit la bugetul local

**3.Comertul si serviciile.**

***Probleme.***

-Unitati comerciale mici

-Diversificare redusa,majoritatea fiind orientate spre alimentatie publica

-Valorificare slaba a produselor locale

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Utilizarea eficienta a resurselor locale

\*Dezvoltarea turismului in comuna

\*Promovarea unor tehnici de marketing eficient

**4.Turismul.Agro-turismul.**

*Probleme.*

-Lipsa unor produse turistice coerente

-Lipsa personalului calificat in turism

-Promovarea slaba a produselor turistice existente la nivel local

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Infiintarea unei retele de gospodarii autorizate pentru practicarea agro-turismului

\*Realizarea si promovarea unor evenimente locale

\*Practicarea unui turism integrat,cu pachete turistice variate

\*Adoptarea unor masuri de promovare la nivel regional,national si international.

**5.Mediul inconjurator.**

***Probleme.***

-Poluarea solului si apei datorita lipsei unui sistem de epurare a apelor uzate

-Sistem de gestionare a deseurilor ineficient

-Necunoasterea normelor de mediu si a legislatiei in vigoare

*Obiective pe termen mediu si lung.*

\*Realizarea unui sistem de canalizare si epurare a apelor uzate

\*Curatarea cursurilor de apa si domeniului public

\*Promovarea practicilor de agricultura ecologica

\*Realizarea unor cursuri de educatie ecologica

**Viziunea comunitara.**

Comuna Chisindia va deveni o comuna dezvoltata din punct de vedere economic si social,prin valorificarea resurselor locale,dezvoltarea turismului rural,revigorarea traditiilor, creearea /reabilitarea infrastructurilor de tip urban si punerea in valoare a pozitionarii geografice,in deplin acord cu respectul pentru mediu inconjurator.

Un punct important din viziunea strategiei este pe cresterea ponderii energiei regenerabile si scaderii emisiilor de CO2,la nivelul UAT Chisindia,prin realizarea de proiecte in acest sens,la inceput pentru institutiile din raza UAT Chisindia,apoi prin incurajarea persoanelor fizice sa acceseze aceste fonduri.

**Prioritati.**

* Canalizarea menajera in localitatile comunei Chisindia prin realizarea unui sistem de apa canal la nivelul comunei Chisindia,in subordinea Consiliului Local al comunei Chisindia.
* Modernizarea retelei de strazi si drumuri din comuna Chisindia.
* Modernizarea scolii gimnaziale din Chisindia,cladirii primariei din Chisindia si Paiuseni prin accesarea de fonduri europene sau guvernamentale avand ca prioritate in aceste proiecte, cresterea ponderii energiei regenerabile si scaderii emisiilor de CO2.
* reabilitarea trotuarelor si santurilor pentru colectarea apei pluviale
* Cresterea vizibilitatii comunei Chisindia in tara si in lume,in scopul dezvoltarii turismului prin atragertea de turisti,investitii si investitori in turism
* Realizarea unei pagini Web de prezentare a potentialului turistic al comunei Chisindia.
* Realizarea unui proiect major de promovare a turismului in localitatile Chisindia,Paiuseni si Vasoaia
* amenajare spaţii verzi
* Cresterea valorii adaugate a produselor si resurselor locale;exploatarea acestora in vederea dezvoltarii unei economii locale ce creeaza locuri de munca.
* Realizarea si implementarea unui proiect de crestere a valorii adaugate a resurselor forestiere din proprietatea comunei Chisindia.
* Modernizarea iluminatului public,in localitatile comunei Chisindia,având ca obiectiv reducerea consumului de energie si cresterea performantelor corpurlor de iluminat.
* extinderea alimentării cu apă în Păiușeni și Hurez, și reabilitarea sistemului din localitatea Chisindia, care are peste 40 ani vechime,
* construirea unei capele sau case mortuare în localitatea Chisindia,
* amenajarea văilor care străbat localitatea Chisindia, precum și a celei din Păiușeni,
* amenajarea drumurilor agricole și construcția de poduri pe acestea,
* asfaltarea drumului de la Hurez și Ciolt,
* amenajarea șanturilor și a străzilor din localitățile componente ale comunei, precum și a drumului care duce la Biserica Penticostală, Biserica Baptistă și Biserica Ortodoxă din Deal
* extinderea tuturor utilităților pe întreg teritoriul intravilanelor localităților componente ale comunei,
* amenajarea ,,Cabanei Codrii Zarandului,, construcția de căsuțe de vacanță , amenajarea unui loc de campare în localitatea Văsoaia
* în domeniul protecției sociale – construirea unui cămin de bătrâni
* amenajarea unei locuințe de serviciu pentru un medici în localitatea Chisindia

Strategia de dezvoltare a comunei Chisindia se încadrează în Strategia de dezvoltare a Judeţului Arad.