

|  |
| --- |
| **STRATEGIJA RAZVOJA GRADA DERVENTA**  **ZA PERIOD 2025-2031. GODINE** |
| nacrt dokumenta |

Derventa, oktobar 2025. godine

### Uvod

Strategija razvoja grada Derventa za period 2025–2031. godine (u daljem tekstu:

*Strategija razvoja*) predstavlja ključni strateško-planski dokument koji treba da usmjeri razvoj grada u narednom sedmogodišnjem periodu. Ovaj dokument je pripremljen u skladu sa metodološkim pristupom definisanim novim normativnim okvirom za izradu strateških i sprovedbenih dokumenata u Republici Srpskoj. Metodološki okvir propisuje redosljed osnovnih koraka u procesu izrade strategije, uz obaveznu primjenu propisane strukture.

Formalni početak procesa izrade strategije označen je donošenjem *Odluke o pokretanju procesa strateškog planiranja*, kojom je započeta priprema *strateške platforme* kao prve faze u izradi nove Strategije razvoja. Za izradu strateške platforme korišteni su relevantni planski dokumenti koji usmjeravaju razvoj grada Derventa – prije svega Prostorni i Urbanistički plan, zatim podaci nadležnih službi Gradske uprave, kao i statistički podaci iz različitih izvora. U cilju analize početnih nalaza situacione analize, identifikacije strateških fokusa, te definisanja vizije i strateških ciljeva sa indikatorima, održane su tematske fokus grupe.

Na osnovu raspoloživih i ažuriranih podataka, kao i zaključaka sa fokus grupa, utvrđen je *Nacrt strateške platforme*. On je predstavio svim zainteresovanim stranama situacionu analizu, *SWOT* analizu (snage, slabosti, prilike i prijetnje), prijedlog misije i vizije razvoja grada, kao i definisane strateške fokuse.

Strateški fokusi grada Derventa utvrđeni su na osnovu nalaza situacione analize, koja je obuhvatila sve relevantne aspekte života i razvoja lokalne zajednice. Sagledani su ključni prirodni resursi i komparativne prednosti područja, kao i savremeni razvojni trendovi, s ciljem da se postojeći potencijali i razvojne šanse iskoriste na najefikasniji način. Strateška platforma takođe je definisala strateške ciljeve, koji proističu iz utvrđenih fokusa. Ovi ciljevi su međusobno usklađeni i komplementarni, te čine cjelinu usmjerenu na tri osnovna segmenta razvoja: ekonomski razvoj, društveni razvoj i zaštitu životne sredine, u skladu sa *Okvirom za realizaciju Ciljeva održivog razvoja*.

Nakon izrade platforme, pristupilo se daljim koracima u pripremi strateškog dokumenta. Na osnovu definisanih ciljeva utvrđeni su prioriteti, mjere i ključni strateški projekti. U nacrtu strateškog dokumenta, koji je stavljen na javni uvid prije usvajanja od strane Skupštine grada, definisana su tri strateška fokusa i tri strateška cilja. Za prvi strateški cilj kojim se usmjerava ekonomski razvoj definisano je tri prioriteta i sedam mjera. Za drugi strateški cilj definisano je četiri prioriteta i 12 mjera, a za treći strateški cilj definisana su četiri priroteta i četiri mjere. Za sve ove kategorije definisani su indikatori na osnovu kojih će se pratiti napredak u realizaciji ciljeva.

Finalna faza izrade strateškog dokumenta obuhvatila je izradu *indikativnog finansijskog plana* za sprovođenje predloženih mjera i projekata, kao i pregled osnovnih aktivnosti i nosilaca odgovornosti za implementaciju, praćenje i evaluaciju strateškog dokumenta.

Važno je naglasiti da je tokom definisanja ciljeva, prioriteta i mjera posebna pažnja posvećena usklađenosti sa višim strateškim i planskim dokumentima, uključujući proces evropskih integracija, i Globalnim ciljevima održivog razvoja definisanim u Okviru za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (eng. Agenda 2030) Bosne i Hercegovine, kao i sa drugim relevantnim strateškim i planskim dokumentima.

### STRATEŠKA PLATFORMA

# Situaciona analiza

## Geografski položaj

Derventa se nalazi na sjeveru Bosne i Hercegovine, na granici između brdsko- planinske unutrašnjosti i obodnog dijela Panonskog bazena. Po svojim prirodnim karakteristikama i geografskom položaju, gradsko naselje Derventa pripada makroregionalnoj cjelini peripanonskog prostora. Derventa ima karakter sekundarnog regionalnog centra, a na osnovu nodalno-funkcionalne regionalizacije Republike Srpske, pripada Dobojsko-bijeljinskoj regiji i zauzima njen sjeverozapadni dio. U Derventi na površini od 517 km2 , prema popisu iz 2013. godine živi 25.922 stanovnika, sa prosječnom gustinom naseljenosti od 50 stanovnika po km2. Gradsko naselje Derventa nalazi se u centralnom dijelu teritorije i zauzima površinu od 16,67 km2 .

Sjevernu granicu grada Derventa čini Ivanjsko polje, rijeka Sava, kao i niske planine Vučijak (na sjeveroistoku) i Motajica (na sjeverozapadu), južnom stranom grada se pruža planina Krnjin, dok sa zapadne strane granicu predstavlja rijeka Ukrina. Derventa je jedna od 62 jedinice lokalne samouprave u RS. Administrativno graniči sa: gradovima Doboj i Prnjavor, opštinama Brod, Modriča, Srbac i Stanari, dok rijekom Savom graniči sa opštinom Bebrina (Republika Hrvatska).

Geosaobraćajni položaj Dervente je veoma povoljan. Ona zauzima centralni položaj prostora sjeverne Bosne i predstavlja tranzitno područje koje povezuje Panonsku niziju kroz Dinarske planine sa primorjem. Derventa predstavlja čvorište magistralnih pravaca, i to: Brod-Derventa-Doboj-Sarajevo-Ploče i Bijeljina- Derventa-Banjaluka, čime je Derventa direktno povezana sa glavnim administrativnim centrima Banjom Lukom i Sarajevom.

Regionalnim pravcima: Derventa-Srbac-Gradiška i Derventa-Podnovlje-Modriča, grad je dobro povezan sa svim okolnim opštinama. Blizina brodskog Posavlja omogućava brzo uključivanje u važnu saobraćajnicu, panevropski saobraćajni koridor X (Salzburg-Grac-Ljubljana-Zagreb-Beograd-Niš-Skoplje-Veles-Solun) i željezničku magistralu Jasenice-Đevđelija, kao i mogućnost korišćenja riječnog saobraćaja na rijeci Savi.

Pored ovog, dobru saobraćajnu poziciju određuje i blizina autoputa „9. januar“, koji prolazi kroz južni dio Dervente, kao i blizina buduće trase koridora 5 C.

Jedna od važnih geostrateških karakteristika jeste i blizina aerodroma u Banjoj Luci i Tuzli, a podjednako je udaljena (oko 200 km) od 3 važna centra ovog regiona: Sarajeva, Zagreba i Beograda.

## Broj, vrsta i veličina naselja

Mrežu naselja Grada Derventa čini 56 seoskih naselja i gradsko naselje Derventa, administrativno podijeljenih u 42 mjesne zajednice, od kojih je 8 gradskih i 34 seoske mjesne zajednice. U cilju razvoja koherentne prostorno-funkcijske organizacije grada Derventa na bazi prirodno-ekoloških, demografskih, socijalno- ekonomskih i drugih karakteristika njenog geoprostora, Prostornim planom opštine Derventa do 2033. godine definisan je model planirane mreže naselja, sa hijerarhijom centara sljedeće kategorije:

* + - * **Gradski centar**
      * **Centar zajednice sela**
      * **Lokalni centar**
      * **Primarna seoska naselja**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zona gradskog centra | Centar zajednice sela | | Lokalni centar | Naselja u sastavu | Površina zone (km2) | Broj stano- vnika | Gustina  naseljenosti | Karakteristike naseljenosti |
| Derventa |  | | | Derventa grad | 23,4 | 12406 | 530 | Zona prenase- ljenosti  (više od 101 st/km2) |
| Derventa | Derventa | | Trstenci,  Miškovci, Agići, Pjevalovac,  Bosanski Dubočac, Bijelo Brdo, Kuljenovci,  Rapćani, Osojci, D. Bišnja, G. Bišnja, Tetima, Vrhovi, Modran, Velika, Brezici, Stanići, Bunar, Kovačevci, Bukovac, Poljari, G.Božinci,  Šušnjari,Zelenike, Živinice, Polje, Kulina, Bukovica  Velika, Begluci, Gradac, Kostreš | 228,97 | 4334 | 18,9 | Zona srednje  naseljenosti (11- 50 st/km2) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lužani Bosanski | Lužani Bosanski, Lužani Novi,  Žeravac, Donji Višnjik, Gornji  Višnjik, Bukovica Mala | 39,86 | 1091 | 27,37 | Zona srednje  naseljenosti (11- 50 st/km2) |
| Osinja | Osinja | Osinja, Cerani, Pojezna, Crnča, Mala Sočanica | 95 | 3933 | 41,4 | Zona srednje  naseljenosti (11- 50 st/km2) |
| Velika Sočanica | Velika Sočanica, Gornja  Lupljanica, Dažnica,  Gradina, Tunjestala, Mišinci | 54,05 | 1625 | 30,06 | Zona srednje  naseljenosti (11- 50 st/km2) |
| Kalender ovci Gornji | Kalenderov ci Gornji | Kalenderovci Gornji,  Donji Detlak, Gornji Detlak,  Kalenderovci Donji, Drijen, Donja Lupljanica | 75,72 | 2533 | 33,4 | Zona srednje  naseljenosti (11- 50 st/km2) |

Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine

Mrežu naselja u obuhvatu Plana čine Derventa, kao gradski centar, naselja izdvojena kao centri zajednice sela: Osinja i Kalenderovci Gornji i lokalni centri Velika Sočanica i Lužani Bosanski. Funkcionalno povezivanje i jačanje unutrašnje kohezije područja grada Derventa podrazumijeva policentričnost, odnosno formiranje više centara koji će biti nosioci razvoja u okviru zajednice naselja kao osnovne prostorno-funkcionalne jedinice.

### Gradski centar

U prvoj hijerarhijskoj ravni je gradsko naselje Derventa. Derventa predstavlja izrazito funkcionalni i razvojni reper prostora i mreže naselja na svojoj teritoriji. U gradskom centru je skoncentrisan najveći broj sadržaja i objekata društvene infrastrukture, komunalna infrastruktura, te privredni kapaciteti. Gradski centar će i u narednom periodu, kao i do sada, da djeluje svim svojim funkcijama na transformaciju naselja u njegovoj neposrednoj okolini, formirajući urbano-ruralni kontinuum. Udaljenost naselja koja gravitiraju gradskom centru se kreće od 0-28 km. Najudaljenija naselja od gradskog centra su Pojezna (28km), Osinja (25km), Cerani (25km) i Velika Sočanica (20km).

### Centri zajednice sela


Posebnu ulogu u procesu ravnomjernijeg prostornog razvoja Grada imaće centar zajednice naselja, odnosno grupacije naselja formirane na osnovu već aktiviranih prostornih, funkcijskih, fizionomskih, socioekonomskih, kulturnih i tradicionalnih veza i odnosa. Ovoj kategoriji naselja sa gravitacionim područjem pripadaju: Kalenderovci Gornji i Osinja. Centri zajednice naselja ostvaruju širi funkcionalni i razvojni uticaj na području koje im gravitira i ukupnom području teritorije. Oni, prije svega, obezbjeđuju neposredniju vezu građana sa lokalnom upravom, sistemom organizacije poljoprivredne proizvodnje i poslovanja, usluga, javnih funkcija, postajući tako kvalitetna ispostava upravnih, privrednih, uslužnih i društvenih funkcija grada na svom području i uz podršku ostalih naselja, glavni prostorni i funkcionalni oslonac podizanja opšteg kvaliteta i razvojnog kapaciteta zajednice naselja. Naselja Donji Detlak, Gornji Detlak, Kalenderovci Donji, Donja Lupljanica i Drijen gravitiraju naselju Kalenderovci Gornji, gdje stanovništvo zadovoljava osnovne dnevne potrebe u smislu školovanja, zdravstva, nabavke neophodnih namirnica i sl. Od javnih službi u Kalenderovcima Gornjim postoji ambulanta, mjesna kancelarija, osnovna devetogodišnja škola, koju pohađa 127 učenika, te područne škole u Drijenu i Donjoj Lupljanici. Sve ostale potrebe stanovnici zadovoljavaju u Derventi, čija je udaljenost od 8-17 km. Osinja, kao centar zajednice sela, posjeduje ambulantu, društveni dom, mjesnu kancelariju, osnovnu devetogodišnju školu i područne petorazredne škole u Crnči, Pojezni, Donjoj Osinji i Donjim Ceranima. Osinji gravitiraju: Cerani, Crnča, Mala Sočanica i Pojezna, koje su od gradskog centra udaljene od 25-28 km. Riješen je javni prevoz prema svim pravcima, infrastruktura relativno riješena.

### Lokalni centri

U planskom periodu, naselja Bosanski Lužani i Velika Sočanica zadržaće se kao lokalni centri. Lokalnom centru Bosanski Lužani gravitiraju Lužani Novi, Žeravac, Donji Višnjik, Gornji Višnjik, Bukovica Mala i Bukovica Velika. Kroz Bosanske Lužane prolazi dio magistralnog puta M-14.1 prema Brodu, što mu omogućava izuzetno dobru povezanost sa administrativnim centrima Brod i Derventa. Od javnih službi zastupljena je zdravstvena ambulanta, petogodišnja škola i društveni dom. Od šestog do devetog razreda učenici putuju do gradskog centra, čija se udaljenost kreće od 8-16 km. Velikoj Sočanici gravitiraju: Dažnica, Gornja Lupljanica, Tunjestala, Gradina i Mišinci. Od javnih službi prisutne su devetorazredna škola i kancelarija mjesne zajednice.

### Primarna naselja

Primarnim seoskim naseljima pripadaju ostala seoska naselja koja uglavnom imaju samo osnovne sadržaje neophodne za funkcionisanje samog naselja, a funkcionalno gravitiraju odgovarajućim centrima. Sve funkcije višeg stepena ostvaruju u centrima svojih mjesnih zajednica, centru zajednice sela i gradskom centru.1



Mreža naselja sa hijerarhijom centara

**Zaključak**

### Osnovni cilj razvoja mreže naselja je ravnomjerniji prostorni razvoj grada Derventa, što podrazumijeva, prije svega i ravnomjeran privredni razvoj u urbanom i vanurbanom području. U skladu sa postojećim privrednim kapacitetima u planskom periodu očekuje se aktiviranje vanurbanog područja, naročito u smislu aktiviranja prirodnih resursa i kvalitetnih zemljišta, umjereni rast industrije, preduzetništva, poljoprivredne proizvodnje i uslužnih djelatnosti, kao i intenzivniji razvoj turizma.

**Za budući razvoj grada treba koristiti potencijale svih centara i to tako što bi se izvršilo odgovarajuće diferenciranje po njihovim specijalnostima. Centar zajednice sela treba da bude nosilac razvoja i transformacije postojećih naselja koja mu gravitiraju.**

1 Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine

**Sa stanovišta interesa preduzeća koja traže lokaciju za investiranje, ekonomski je najpovoljniji prostor u urbanom području iz sljedećih razloga: postojanje infrastrukture, blizina stambenih objekata, blizina radne snage, povoljan saobraćajno-geografski položaj i sl. Osim urbanog područja, određenu povoljnost pružaju i primarna naselja kada su u pitanju manji proizvodni pogoni koji se mogu prilagoditi skromnijim potencijalima ruralnog područja.**

**Planirana mreža naselja se bazira na organizovanju mreže centara. Njihov funkcionalni sadržaj treba direktno da utiče na poboljšanje životnih i radnih uslova stanovništva u tim naseljima, a indirektno kroz funkcionalni uticaj na smanjivanje odliva stanovništva. Gravitacioni uticaj funkcionalnog sadržaja tih centara treba da utiče na okolna naselja u smislu njihovog vezivanja za centralno naselje.**

## Demografske karakteristike

Prema popisu stanovništva iz 2013. godine u Gradu Derventa je ukupno popisano 25.922 stanovnika u 9.345 domaćinstava gdje je prosječan broj članova domaćinstva 2,8 , a najviše je domaćinstava sa dva člana i to 2.598 domaćinstava. Od ukupnog broja popisanih 49 % ili 12.629 čine muškarci, a žene čine 51 % populacije. Prosječna gustina naseljenosti na području grada Derventa je iznosila 50 stanovnika po km2, što je nešto malo više u odnosu na prosjek u Republici Srpskoj.



2023

2022

2021

2020

2019

20000

15000

10000

5000

0

24387

24583

25000

24803

24990

25150

30000


**Број становника**

*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Na osnovu procjene Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske u Derventi je u 2023. godini živjelo 24.387 stanovnika, što govori o laganom padu broja stanovnika.


Naseljeno mjesto Derventa obuhvata 8 urbanih mjesnih zajednica u kojima živi 12.406 ili 48 % stanovnika, dok u ostalim naseljima koje pokrivaju 34 mjesne zajednice živi

13.516 ili 52 % stanovnika.



*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Podaci o unutrašnjim migracionim kretanjima pokazuju veći broj stanovnika koji odseljavaju iz Dervente u odnosu na broj stanovnika koji se doseljava. U periodu od 2019. do 2023. godine broj stanovnika koji se odselio sa područja grada Derventa iznosi 794, a broj onih koji se doselio u Derventu je 676. U posmatranom periodu, kao posljedica unutrašnjih migracija, broj stanovnika u gradu Derventa se smanjio za 118 lica.





*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Kao i cijela RS, i Derventa se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem, budući da je u periodu od 2019. do 2023. godine rođeno 1.033, a umrlo 1.839 stanovnika. U posmatranom periodu, po osnovu prirodnog priraštaja, broj stanovnika se smanjio za 806 lica.

### Starosna struktura stanovništva

Starosna struktura stanovništva je jedna od najvažnijih demografskih struktura. Njena analiza je osnov za sva druga demografska proučavanja. U starosnoj strukturi stanovništva dolazi do izražaja demografski razvitak date populacije u toku dužeg razdoblja.



*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Starosna piramida stanovništva grada Derventa je u korelaciji sa starosnom strukturom stanovništva Republike Srpske. Na osnovu navedenog, može se zaključiti da navedene piramide pripadaju regresivnom tipu, što odlikuje društva sa izraženim procesom starenja. Osnova je sužena, kao posljedica dugotrajnog niskog nataliteta. Piramida je najšira u svom središnjem dijelu, a zatim se sužava idući od sredine prema vrhu. Vrh piramide je izdužen na ženskoj strani, kao posljedica dužeg prosječnog vijeka žena. Izgled piramide je posljedica izraženog procesa starenja, odnosno pada nataliteta i produžavanja srednje očekivanog životnog vijeka. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je ljudski resurs, kao važan potencijal grada, ograničen.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Struktura stanovništva** | **Broj stanovnika** | **Učešće u (%)** |
| Uzrast 0-14 | 3.223 | 13,2 |
| Radni kontigent 15-64 | 15.663 | 64,2 |
| Stanovništvo od 65 godina i više | 5.501 | 22,6 |
| Fertilni kontigent | 5.012 | 20,6 |

*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Iz navedene tabele možemo zaključiti da je stanovništvo grada ušlo u duboku demografsku starost, što pokazuju i sljedeće činjenice: udio stanovnika mlađe životne dobi do 14 godina u ukupnom stanovništvu iznosi 13,2 %, a udio starijeg stanovništva iznad 65 godina iznosi 22,6 %. Na osnovu istih izvora radni kontigent čini 64,2 % stanovnika ili 15.663 stanovnika.

Udio fertilnog kontingenta u ukupnoj populaciji grada Derventa iznosi 20,6 %, što obuhvata broj od 5.012 osoba ženskog pola u životnoj dobi od 15 do 49 godina starosti.

**Zaključak**

**Na osnovu demografske analize, ljudski resurs, kao važan potencijal grada je ograničen, o čemu govori i visoka prosječna starost stanovništva. Izražen je problem smanjenja broja stanovnika i negativan migracioni saldo, što zahtijeva pokretanje aktivnosti na polju privrednog jačanja, podizanje kvalitete društvenih i javnih usluga i jačanja infrastrukture.**

**Rast negativne stope prirodnog prirasta, smanjenje udjela stanovnika mlađe životne dobi i udjela fertilnog kontigenta zahtijeva aktiviranje čitavog niza demografskih mjera kako bi se ublažile posljedice negativnog demografskog bilansa. Trend starenja i povećanje udjela stanovnika starijih od 65 godina može predstavljati ograničavajući faktor daljeg ekonomskog razvoja, što zahtijeva razvoj aktivnosti i mjera podrške mladima kako bi se mladi zadržali u Derventi, a koji će za rezultat imati zaustavljanje negativnih demografskih trendova.**

**Radi ravnomjernog razvoja grada Derventa u narednom periodu bi trebalo stimulisati naseljavanje stanovništva u područja u kojima je uočen veći odliv, uz podsticajne mjere, kako bi se stimulisao demografski rast.**

**Derventa je grad koji ima brojnu dijasporu, a još uvijek nema sistemski riješeno pitanje saradnje sa ovom kategorijom stanovništva, što zahtijeva uspostavu službe za rad sa dijasporom.**

**Budući da smo grad koji bilježi smanjenje ukupnog broja stanovnika i progresivno demografsko starenje, dalji demografski razvoj bi trebalo bazirati na kvantitativnim mjerama, odnosno u pravcu zaustavljanja smanjenja broja stanovnika i kvalitativnim koje se odnose na ravnomjeran razmještaj**


**stanovništva i stimulisanje pozitivnih migracija mladog i obrazovanog stanovništva.**

* + 1. Tržište rada

Prema procjeni Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske u 2023. godini u Derventi je živjelo 24.387 stanovnika. Na osnovu demografske analize starosna struktura stanovništva pokazuje da je kontigent radno sposobnog stanovništva najbrojni u dobi između 45 i 65 godina starosti, što govori da je radno sposobno stanovništvo relativno starije životne dobi.



*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

**

*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

U posmatranom periodu uočavaju se manje fluktuacije u broju zaposlenih radnika na području grada Derventa. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku u 2023. godini prosječan broj zaposlenih je iznosio 7.253, od čega je bilo 3.511 muškaraca i

3.724 žena ili 51 % od ukupnog broja zaposlenih radnika. Iz navedenog možemo zaključiti da broj lica koja traže zaposlenje na području grada Derventa kontinuirano opada. Broj nezaposlenih lica u 2023. godini je iznosio 536, od čega 275 muškaraca i 261 žena ili 49 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stepen stručne spreme | Broj lica | % |
| Nekvalifikovani radnici | 75 | 15,6 |
| Polukvalifikovani i NSS radnici | 10 | 2,1 |
| Kvalifikovani radnici, raznih kvalifikacija | 155 | 32,3 |
| Lica sa srednjom stručnom spremom | 180 | 37,5 |
| Visoko kvalifikovani radnici | 3 | 0,6 |
| Lica sa višom školskom spremom | 3 | 0,6 |
| Lica sa visokom stručnom spremom VSS-180 ECTS | 16 | 3,3 |
| Lica sa visokom stručnom spremom VSS-240 ECTS | 37 | 7,7 |
| Masteri - 300 ECTS | 1 | 0,2 |
| Magistri nauka | 0 | 0,0 |
| Doktori nauka | 0 | 0,0 |
| Ukupno | 480 | 100,0 |

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

U ukupnom broju nezaposlenih najviše je lica sa srednjom stručnom spremom - 37,5 %, zatim kvalifikovanih radnika, raznih kvalifikacija - 32,3 %, te nekvalifikovanih radnika - 15,6 %. Udio od 2,1 % koje čine PK-NSS radnici i VKV od 0,6 % u ukupnom broju nezaposlenih je jako nizak. Broj nezaposlenih lica sa višom i visokom stručnom spremom prema istoj evidenciji je iznosio 57 ili 11,9 %. Broj osoba ženskog pola u ukupnoj sumi nezaposlenih je iznosio 243 ili 50,6 %.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Starosna struktura | Ukupno | % |
| Od 15-18 godina | 0 | 0 |
| Od 18-20 godina | 11 | 2,3 |
| Od 20-24 godina | 42 | 8,8 |
| Od 24-27 godina | 34 | 7,1 |
| Od 27-30 godina | 29 | 6,0 |
| Od 30-35 godina | 49 | 10,2 |
| Od 35-40 godina | 42 | 8,8 |
| Od 40-45 godina | 40 | 8,3 |
| Od 45-50 godina | 59 | 12,3 |
| Od 50-55 godina | 42 | 8,8 |
| Od 55-60 godina | 65 | 13,5 |
| Od 60-65 godina | 67 | 14,0 |
| Ukupno | 480 | 100 |

Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Pri analizi starosne strukture nezaposlenih uočava se da je najveći broj nezaposlenih u starosnoj dobi u kojoj je čovjek radno najsposobniji. U starosnoj strukturi od 20 do 50 godina broj nezaposlenih lica je iznosio 295 ili 61,5 %.



Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

U ukupnom broju nezaposlenih broj kvalifikovanih radnika je iznosio 155 ili 32,3%. Od kvalifikovane radne snage na birou je bilo najviše prodavača 6,3% i bravara 5,4%, a najmanje rezača 0,4% , u odnosu na ukupan broj prijavljenih lica.



Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Broj lica sa srednjom stručnom spremom koji se nalazio u evidenciji biroa za zapošljavanje u 2024. godini je iznosio 180 nezaposlenih ili 37,5%. Najviše je bilo poljoprivrednih tehničara 4,2% i ekonomskih tehničara 3,8%, a najmanje

medicinskih i veterinarskih tehničara 1,5%, u odnosu na ukupan broj prijavljenih lica.



Izvor: Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Kada je riječ o broju nezaposlenih lica sa visokom stručnom spremom najviše je bilo diplomiranih ekonomista - 11 i profesora razredne nastave - 6 lica. Na evidenciji nema prijavljenih: diplomiranih inženjera mašinstva, diplomiranih inženjera mehatronike, magistara farmacije, doktora medicine, profesora matematike i fizike, diplomiranih vaspitača kao i profesora njemačkog i engleskog jezika.

**Zaključak**

**Pad broja nezaposlenih nije u korelaciji sa rastom broja zaposlenih, što može govoriti o tome da je jedan broj nezaposlenih radnika svoje zaposlenje pronašao izvan lokalnog tržišta rada.**

**U okviru kontigenta nezaposlenih lica primjetan je relativno visok udio lica starosti od 18 do 40 godina, te nezaposlenih lica sa visokom, srednjom stručnom spremom, kao i kvalifikovanih radnika, što se može smatrati kao zadovoljavajući potencijal za novo zapošljavanje.**

**U pogledu kvalifikacione strukture radnika nedostaje obućara, lica mašinske struke za rad na CNC mašinama i zavarivača, kao i radnika građevinske struke. Međutim, i pored činjenice da kvalifikacije nezaposlenih na području grada nisu zadovoljavajuće, lokalna privreda se intenzivno razvija. Razlog tome je, vjerovatno, taj što je jedan značajan dio privrede zasnovan na radno intenzivnim granama proizvodnje.**

**Ipak, činjenica je da se i pored pozitivnih trendova u razvoju lokalne privrede mladi i obrazovani kadrovi rijetko vraćaju na lokalno tržište rada, te se, vjerovatno, zadržavaju na tržištu lokalne zajednice na kojoj su započeli**


**školovanje. Odlazak mladih može, dugoročno posmatrano, uzrokovati usporavanje ili čak nazadovanje lokalne privrede.**

**Jedno od mogućih rješenja u prevazilaženju nastalih problema jeste uključivanje svih aktera na polju lokalnog ekonomskog razvoja i kreiranja mjera podrške u procesu stvaranja ponude obrazovane radne snage, te razvoj infrastrukture i aktivnosti na polju obrazovanja odraslih kroz model razvoja kompetencija, a ne zanimanja.**

**U cilju daljeg razvoja neophodno je razviti aktivnosti na privlačenju investicija baziranih na novim tehnologijama, što će visokoobrazovanim i licima sa srednjom stručnom spremom omogućiti veću prohodnost prilikom zapošljavanja.**

## Privreda

Grad Derventa, sa tradicijom privrednog djelovanja dužom od jednog vijeka, je jedan od privredno prepoznatljivih centara Republike Srpske. Kontinuiran rast prerađivačke industrije govori u prilog tome da su poslodavcima u Derventi dostupni kvalifikovani radnici koji zadovoljavaju potrebe zahtjevnih tržišta. Broj privrednih subjekata u 2024. godini je iznosio 842, što je za 54 više u odnosu na prethodnu godinu. Od 842 privrednih subjekata, koja posluju u gradu Derventa, najviše je registrovanih preduzetnika (616), zatim privrednih društava (211), od čega su 3 akcionarska a 208 društava sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Ostali dio pravnih lica čine zadruge i ustanove (15 pravnih lica).



Структура ММСП по броју запослених у 2024. години

Предузетници

[616 или 73,2%)

Микро предузећа

(150 или 17,8%)

Мала предузећа

(43 или 5,1%)

Среадња предузећа


Остало

(15 или 1,8%)

Велика предузећа (14 или 1,7%)

(4 или 0,5%)

*Izvor: APIF*

**

*Izvor: APIF*

Prema strukturi MMSP po broju zaposlenih i dalje su najzastupljenija mikropreduzeća. U odnosu na prethodnu godinu, broj mikropreduzeća se povećao za devet. Broj velikih preduzeća je ostao nepromjenjen, dok se broj malih i srednjih uvećao za jedno preduzeće.


### Rezultati poslovanja privrede

Podatke o poslovanju Agenciji za posredničke, informativne i finansijske poslove „APIF“, a.d. Banja Luka, dostavilo je 226 pravnih lica sa područja grada Derventa.


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rezultati poslovanja** | **Ostvarenja u 2024. god. (u**  **KM)** | **Ostvarenja u 2023. god. (u**  **KM)** | **Indeks 2024 /**  **2023.** |
| **Ukupni prihodi** | 963.829.623,00 | 862.710.648,00 | 111,72 |
| **Ukupni rashodi** | 912.786.301,00 | 814.830.755,00 | 112,02 |
| **Neto-dobit** | 63.946.523,00 | 62.782.989,00 | 101,85 |
| **Neto-gubitak** | 18.164.374,00 | 21.165.783,00 | 85,82 |
| **Zaposlenost** | 6.584 | 6.386 | 103,10 |
| **Ukupni prihodi po zaposlenom** | 146.389,67 | 135.094,06 | 108,36 |
| **Ukupni rashodi po zaposlenom** | 138.637,04 | 127.596,42 | 108,65 |
| **Neto dobit po zaposlenom** | 9.712,41 | 9.831,35 | 98,79 |

*Izvor:APIF*

Ukupni prihodi poslovnih subjekata registrovanih na području grada Derventa u 2024. godini iznosili su 963.829.623,00 KM, ili 11,72 % više u odnosu na 2023. godinu. Ukupni rashodi poslovnih subjekata registrovanih na području grada Derventa u 2024. godini iznosili su 912.786.301,00 KM, što je za 12,02 % više u odnosu na prethodnu godinu. Pozitivno je poslovalo 156 pravnih lica, a ostvarena ukupna neto-dobit je iznosila 63.946.523,00 KM, što je za 1,85 % više u odnosu na 2023. godinu. Sa gubitkom je poslovalo 54 pravnih lica, a ukupan neto-gubitak iznosio je 18.164.374,00 KM, što je za 14,18% manje u odnosu na prethodnu godinu. Sveukupna neto-dobit privrede ostvarena u 2024. godini (zbir ostvarene neto-dobiti minus neto-gubitak) iznosila je 45.782.149,00 KM.



*Izvor:APIF*

**

*Izvor:APIF*

### Primarne djelatnosti

U primarnom sektoru u 2024. godini je poslovalo 12 privrednih subjekata, 4 preduzetnika i 115 komercijalnih gazdinstava. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima derventske privrede je iznosio 3,8 %, a oko 2 % zaposlenih na teritoriji grada je radilo u ovom sektoru. Najveći poslodavci i preduzeća koja su ostvarila najviši prihod u primarnom sektoru u 2024. godini su bila: „Poljoprivrednik“ i

„Eko Bosanska Posavina“. Ova dva privredna kolektiva su zapošljavala oko 67,2 % radnika ovog sektora.

### Sekundarne djelatnosti

Privredna specifičnost grada Derventa se ogleda upravo u učešću sekundarnih djelatnosti koje je u 2024. godini obavljalo 85 pravnih lica i 145 preduzetnika. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima derventske privrede je iznosio 31,5 %, a oko 46,1 % zaposlenih na teritoriji grada je radilo u ovom sektoru. U okviru sekundarnih djelatnosti najveći broj privrednih subjekata (141) je registrovan za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije u kojoj je zaposleno 2.916 radnika, dok je u oblasti građevinarstva bilo zaposleno 165 radnika u 87 privrednih subjekata.

### Prerađivačka industrija Metaloprerada

U oblasti metaloprerade u 2024. godini je poslovalo 22 preduzeća. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima derventske privrede iznosio je 7,1 %, a oko 6,9 % zaposlenih na teritoriji grada radilo je u ovom sektoru. Ključni privredni subjekti prema ostvarenom prihodu u metalopreradi su: UNIS-STIL (BiH), Metal tehnologija (Italija), Tehpro CNC (Njemačka). Najveći poslodavci su: Tehpro CNC (218), UNIS-STIL (57), Metalac MBM (44) i Metal tehnologija (42) koji zapošljavaju 75,8 % radnika ovog sektora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uporedni prikaz stanja u sektoru metaloprerade za 2023. i 2024. godinu** | | |
| **Godina** | **2023** | **2024** |
| Broj privrednih subjekata | 20 | 22 |
| Broj zaposlenih | 439 | 476 |
| Ukupni prihodi (u milionima KM) | 49,8 | 69,3 |
| Ukupni prihodi po zaposlenom (KM) | 113,000.00 | 145,000.00 |
| Udio prihoda u sektoru metaloprerade u ukupnim prihodima grada | 5,7 % | 7,1% |
| Dobit (KM) | 2,922,881.00 | 4,207,532.00 |
| Udio dobiti u sektoru metaloprerade u ukupnoj dobiti MSP | 4,65% | 6,57% |
| Dobit po zaposlenom (KM) | 6,658.00 | 8,839.00 |
| Broj zaposlenih u sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih | 6,6% | 6,9% |
| Prosječna bruto plata (KM) | 1,645.00 | 1,900.00 |
| Prosječna neto plata (KM) | 1,083.00 | 1,239.00 |

* Broj preduzeća povećan je za dva, a broj zaposlenih za 37;
* Ukupni prihod po zaposlenom porastao je za 32.000 KM;
* Udio sektora u ukupnim prihodima grada veći je za 1,4%, a u ukupnoj dobiti MSP za 1,9%;
* Dobit sektora porasla je za 1,28 miliona KM (rast od 43%);
* Zaposlenost u metalopreradi čini 6,9% ukupne zaposlenosti u gradu (rast od 0,3%);
* Prosječna bruto plata porasla je za 15,5%, a neto za 14,4%.

### Proizvodnja obuće

U okviru ovog sektora 2024. godine je poslovalo 5 preduzeća. U proizvodnji obuće je radilo oko 23,9 % od ukupnog broja zaposlenih. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima grada Derventa iznosio je 8,3 % .

Ključni privredni subjekti prema ostvarenom prihodu sektora su: Sanino (BiH) i Amika (Italija).

Najveći broj zaposlenih u ovom sektoru imalo je domaće preduzeće Sanino (814), dok je u kategoriji inostranih preduzeća najviše radnika bilo zaposleno u italijanskoj kompaniji Amika (385), što je ukupno činilo 74,6 % zaposlenih ovog sektora.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uporedni prikaz stanja u sektoru proizvodnja obuće za 2023. i 2024. godinu** | | |
| **Godina** | **2023** | **2024** |
| Broj privrednih subjekata | 5 | 5 |
| Broj zaposlenih | 1.683 | 1.607 |
| Ukupni prihodi (u milionima KM) | 83,4 | 80,3 |
| Ukupni prihodi po zaposlenom (KM) | 49,000.00 | 50,000.00 |
| Udio prihoda u sektoru proizvodnje obuće u ukupnim prihodima grada | 9,6% | 8,3% |
| Dobit (KM) | 6,245,913.00 | 3,995,006.00 |
| Udio dobiti u sektoru proizvodnje obuće u ukupnoj dobiti MSP | 9,94% | 6,24% |
| Dobit po zaposlenom (KM) | 3,711.00 | 2,486.00 |
| Broj zaposlenih u sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih | 25% | 23% |
| Prosječna bruto plata (KM) | 1,485.00 | 1,610.00 |
| Prosječna neto plata (KM) | 986.00 | 1,062.00 |

* Broj zaposlenih smanjen je za 76 radnika;
* Ukupni prihodi opali su za 3,01 milion KM (smanjenje od 3,61%), a njihov udio u prihodima grada pao je sa 9,6% na 8,3%;
* Dobit sektora manja je za 2,25 miliona KM (pad od 36,04%), a dobit po zaposlenom smanjena je za 1.225 KM;
* Udio sektora u ukupnoj dobiti MSP smanjen je za 3,7%;
* Prosječna bruto plata porasla je za 8,4%, a neto plata za 7,7%.

### Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa

U sektoru plastike u 2024. godini poslovalo je 8 preduzeća. Od ukupnog broja zaposlenih grada Derventa, 5% je radilo u sektoru proizvodnje proizvoda od plastičnih masa. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima grada iznosio je 5,2%. Najveći poslodavci u sektoru proizvodnje proizvoda od plastičnih masa su preduzeća: MUBEA CARBO TECH BH d.o.o. (151) i KP-TEC d.o.o.(116), koja su ostvarila i najviši prihod u ovom sektoru. Ova dva privredna kolektiva su zapošljavala oko 79,5% zaposlenih lica u ovoj oblasti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uporedni prikaz stanja u sektoru proizvodnje proizvoda od plastičnih masa za 2023. i 2024. godinu** | | |
| **Godina** | **2023** | **2024** |
| Broj privrednih subjekata | 7 | 8 |
| Broj zaposlenih | 232 | 336 |
| Ukupni prihodi (u milionima KM) | 33,7 | 50,2 |
| Ukupni prihodi po zaposlenom (KM) | 145.000 | 149.000 |
| Udio prihoda u sektoru proizvodnje proizvoda od  plastičnih masa u ukupnim prihodima grada | 3,9% | 5,2% |
| Dobit (KM) | 1.236.686 | 1.471.426 |
| Udio dobiti u sektoru proizvodnje proizvoda od  plastičnih masa u ukupnoj dobiti MSP | 1,96% | 2,30 % |
| Dobit po zaposlenom (KM) | 5.330 | 4.379 |
| Broj zaposlenih u sektoru u odnosu na ukupan  broj zaposlenih | 3,51% | 5,0% |
| Prosječna bruto plata (KM) | 1.445 | 1.702 |
| Prosječna neto plata (KM) | 961 | 1.118 |

* Broj preduzeća se povećalo za jedno, a broj zaposlenih za 104 radnika;
* Ukupni prihodi su porasli za 16,5 miliona KM ili za 49,1 %;
* Udio sektora u ukupnim prihodima grada se povećao za 1,3%, a u ukupnoj dobiti MSP povećan za 0,34%;
* Dobit sektora porasla za 19 %, a dobit po zaposlenom smanjena za 951 KM;
* Zaposlenost u sektoru čini 5 % ukupne zaposlenosti u gradu (rast od 1,49 %);
* Prosječna bruto plata povećana je za 17,8 %, a prosječna neto plata 16,3 %.

### Drvoprerada

U toku 2024. godine u sektoru drvoprerade poslovalo je 7 preduzeća. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima derventske privrede je iznosio 2,5%, a oko 2,1% zaposlenih na teritoriji grada radilo je u ovom sektoru. Najveći poslodavci u sektoru drvoprerade su preduzeća: PZ „Dedina“ i Pećić komerc, koja su ostvarila i najviši prihod u ovom sektoru. Ova dva privredna kolektiva su zapošljavala oko 65,5% zaposlenih lica u ovoj oblasti.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uporedni prikaz stanja u sektoru drvoprerade za 2023. i 2024. godinu** | | |
| **Godina** | **2023** | **2024** |
| Broj privrednih subjekata | 6 | 7 |
| Broj zaposlenih | 163 | 142 |
| Ukupni prihodi (u milionima KM) | 28,26 | 24,32 |
| Ukupni prihodi po zaposlenom (KM) | 173.000 | 171.000 |
| Udio prihoda u sektoru drvoprerade u ukupnim prihodima  grada | 3,2% | 2,5% |
| Dobit (KM) | 3.325.216 | 2.794.084 |
| Udio dobiti u sektoru drvoprerade u ukupnoj dobiti MSP | 5,29% | 4,36% |
| Dobit po zaposlenom (KM) | 20.400 | 19.676 |
| Broj zaposlenih u sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih | 2,4% | 2,1% |
| Prosječna bruto plata (KM) | 1.202 | 1.308 |
| Prosječna neto plata (KM) | 813 | 878 |

* Broj preduzeća se povećan za jedno, a broj zaposlenih je smanjen za 21 radnika;
* Ukupni prihodi opali su za 3,94 miliona KM (smanjenje od 13,9 %), a njihov udio u prihodima grada je manji za 0,7 %;
* Dobit u sektoru drvoprerade je smanjena u odnosu na 2023. godinu za oko 16 %, a udio dobiti u sektoru drvoprerade u ukupnoj dobiti MSP smanjen je za 0,93 %;
* Prosječna bruto plata povećana je za 8,8 %, a prosječna neto plata 8 %.

### Proizvodnja elektronskih i računarskih komponenti

U oblasti proizvodnje elektronskih i računarskih komponenti u 2024. godini su poslovala 2 preduzeća. Od ukupnog broja zaposlenih grada Derventa, 7,4 % je radilo u ovom sektoru. Udio prihoda sektora u ukupnim prihodima grada je iznosio 4,1 %.

Ključni privredni subjekti ovog sektora su MREŽA NETBORK (Austrija) i DIGITAL-ELEKTRONIK (Austrija).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Uporedni prikaz stanja u sektoru proizvodnje elektronskih komponenti za 2023. i 2024. godinu** | | |
| **Godina** | **2023** | **2024** |
| Broj privrednih subjekata | 2 | 2 |
| Broj zaposlenih | 517 | 494 |
| Ukupni prihodi (u milionima KM) | 39,8 | 39,5 |
| Ukupni prihodi po zaposlenom (KM) | 77.000,00 | 80.000,00 |
| Udio prihoda u sektoru proizvodnje elektronskih komponenti u ukupnim prihodima grada | 4,6 | 4,1 |
| Dobit (KM) | 1.646.947,00 | 838.470,00 |
| Udio dobiti u sektoru proizvodnje elektronskih komponenti u ukupnoj dobiti MSP | 2,57 | 1,31 |
| Dobit po zaposlenom (KM) | 3.185,00 | 1.697,00 |
| Broj zaposlenih u sektoru u odnosu na ukupan broj zaposlenih | 7,8 | 7,4 |
| Prosječna bruto plata (KM) | 1.599,80 | 1.916,60 |
| Prosječna neto plata (KM) | 1.055,80 | 1.264,90 |

* Broj zaposlenih smanjen je za 4,4%;
* Ukupni prihodi opali su za 0,8 %, a njihov udio u prihodima grada pao je sa 4,6

% na 4,1%;

* Dobit sektora manja je za 808.477,00 KM (pad od 49 %), a udio dobiti u sektoru proizvodnje elektronskih komponenti u ukupnoj dobiti MSP smanjen je za 1,26

%

* Prosječna bruto i neto plata porasla je za 19,8 %.

### Tercijarne djelatnosti

U okviru tercijarnih djelatnosti u 2024. godini su poslovala 574 privredna subjekta, od tog broja najveći udio se odnosio na preduzetnike (79,4 %), dok se udio pravnih lica kretao oko 20,6 %. Udio prihoda ovog sektora u ukupnim prihodima

derventske privrede je iznosio 65.9 %, a oko 38,5 % zaposlenih na teritoriji grada je radilo u ovom sektoru.

Prema broju poslovnih subjekata i zapošljavanju, najznačajnije mjesto zauzima oblast trgovine sa 240 registrovanih privrednih subjekata. Među ostalim, u okviru ovih djelatnosti ističu se oblasti stručne, naučne i tehničke djelatnosti sa 61, te oblast saobraćaja i skladištenja sa 54 registrovana privredna subjekta.

Udio prihoda od trgovine u ukupnim prihodima derventske privrede je iznosio visokih 57,4 % , a oko 20,8 % zaposlenih na teritoriji grada je radilo u ovoj oblasti.


Najveći poslodavac i preduzeće koje je ostvarilo najviši prihod u ovoj oblasti u 2024. godini jeste „Frukta Trejd“. Ovo preduzeće zapošljava 81,5 % radnika u oblasti trgovine.

U okviru stručne, naučne i tehničke djelatnosti preduzeće sa najvišim ostvarenim prihodom u ovoj oblasti i najveći poslodavac jeste „Geokop“, koje zapošljava 60,3 % radnika ove djelatnosti.

U oblasti saobraćaja i skladištenja najveći poslodavac i preduzeće „Milenijum šped“ koje zapošljava 20 % radnika ovog sektora.

### 5.5.Kvartarne djelatnosti

U okviru kvartarnih djelatnosti u 2024. godini je bilo zaposleno 900 radnika, što je činilo 13,4 % zaposlenih na teritoriji grada Derventa. Najviše zaposlenih u okviru ove djelatnosti je radilo u oblasti obrazovanja oko 55,1%. Negdje oko 18,4 % zaposlenih je radilo u oblasti javne uprave, odbrane i obaveznog socijalnog osiguranja, dok je u sferi zdravstva i socijalnog rada radilo 26,4 % radnika ove djelatnosti.



**Удио запослених према врсти дјелатности**

**%**

50.0

46,1

38,5

40.0

30.0

20.0

13,4

10.0

2

0.0

примарна секундарна терцијарна квартарна

Izvor:APIF

Kao mjera privrednog razvoja jednog područja posmatra se proizvodna struktura u kojoj dominiraju nepoljoprivredne djelatnosti, kao i udio sekundarnih, tercijarnih i kvartarnih djelatnosti. U razvijenom postindustrijskom društvu, kakva je EU,

smanjuje se relativni udio industrijskog sektora, a raste udio tercijarnih djelatnosti. Na osnovu navedenog može se zaključiti da je najveći broj poslovnih subjekata djelovao u okviru tercijarnih djelatnosti, a da je prema broju zaposlenih dominaciju imala sekundarna djelatnost, dok je najviši prihod ostvaren u oblasti tercijarnih djelatnosti.

### Spoljnotrgtovinska razmjena u 2024 . godini

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine obim spoljnotrgovinske razmjene Grada Derventa u 2024. godini iznosio je 688.548.000,00 KM, od čega je izvoz iznosio 365.241.000,00 KM, a uvoz 323.307.000,00 KM. U odnosu na 2023. godinu Grad Derventa je u 2024. godini ostvario izvoz manji za 6,6 % , dok je ostvareni uvoz veći za 9,1 %.

* Izvoz Dervente čini 6,95 % ukupnog izvoza Republike Srpske, a 2,21 % ukupnog izvoza BiH;
* I u 2024. godini, grad Derventa je lider u ostvarivanju izvoza u regiji Doboj sa 37,7 % ukupnog izvoza regije;
* Privredni subjekti iz Dervente izvoze u 29 zemalja svijeta;
* 98% izvoza iz Dervente čini izvoz u zemlje EU;
* Zemlje u koje se u 2024. godini najviše izvozilo su: Njemačka, Austrija, Italija, , Francuska, Slovačka, Hrvatska, Mađarska, Srbija.



**Спољнотрговинска размјена у граду Дервента (у милионима КМ)**

450,00

400,00

350,00

300,00

250,00

200,00

150,00

100,00

50,00

0,00

400,05

390,89

365,24

359,29

323,31

296,41



Извоз

Увоз

2022 2023 2024

**Millions**

*Izvor: Vanjsko-trgovinska komora*



**Покривеност увоза извозом (2022-2024)**

140

120

100

80

60

40

20

0

2022

2023

2024

*Izvor: Vanjsko-trgovinska komora*

Pokrivenost uvoza izvozom u 2024. godini iznosila je 112,97 %, a u 2023. godini iznosila je 131,9 %.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Godina** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Prosječna bruto plata** | 1129 | 1188 | 1250 | 1451 | 1614 |
| **Prosječna neto plata** | 781 | 819 | 871 | 1020 | 1126 |

*Izvor: Republički zavod za statistiku, Gradovi i opštine Republike Srpske*

Prosječna mjesečna neto plata se u periodu 2019-2023. godine povećava i u 2023. godini je iznosila 1.126 KM, što je niže od prosjeka u Republici Srpskoj koji je iznosio 1.274 KM.

### Lokacije za investiranje

Na području grada nalaze se dvije lokacije za investiranje: Zona 1 - “INDUSTRIJSKA ZONA“

Zona 2 - “SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR“

Navedene investicione lokacije se nalaze u industrijskim zonama koje su regulacionim planovima jasno diferencirane kao “INDUSTRIJSKA ZONA“ i “SERVISNO-KOMUNALNI CENTAR“.

U „Industrijskoj zoni Derventa“ aktivno je oko 25 korisnika zone, a zapošljavaju oko 2.600 radnika, a u „Servisno-komunalnom centru“ je aktivno 10 korisnika zone, u kojem je zaposleno oko 700 radnika.

Ostvaren prihod privrednih subjekata koji djeluju u okviru „Servisno-komunalnog centra“ u 2024. godini je iznosio oko **120** miliona KM.

Prihod privrednih subjekata koji djeluju u okviru „Industrijske zone“ u 2024. godini je iznosio oko **450** miliona KM.

U okviru Zone 2 - „Servisno-komunalni centar“ postoji pet raspoloživih parcela za investiranje ukupne površine **208.932** m2 .

U okviru „Industrijske zone“ postoji dio prodatih parcela na kojima do sada nije došlo do pokretanja poslovnih aktivnosti, što gradu Derventa pravi problem prilikom planiranja razvoja lokalne ekonomije.

**Zaključak**

**Posmatrajući udio zaposlenosti i broj poslovnih subjekata u pojedinim djelatnostima, možemo zaključiti da je Derventa diferencirana kao jak industrijski centar sa tendencijom razvoja tercijarnih djelatnosti u budućnosti. Prisustvo više od 30 stranih kompanija ukazuje na atraktivnost Dervente kao poželjne investicione destinacije. Buduće aktivnosti treba usmjeriti u pravcu razvoja mehanizama institucionalne podrške malim i srednjim preduzećima, kao i razvoja posebnih vidova preduzetništva kao što je žensko i socijalno preduzetništvo. Jedna od mogućnosti jeste kreiranje aktivnosti podrške privredi u cilju jačanja konkurentnosti, proširenja poslovanja i povećanja produktivnosti. Za one vrste proizvodnje koje učestvuju u evropskim lancima vrijednosti, povećanje produktivnosti je jedini način kako mogu smanjiti svoje troškove u pogledu rasta zarada radnika. U cilju poticanja mladih za pokretanje vlastitog posla neophodno je ravijati „Start-up“ program podrške mladim preduzetnicima i uspostavu privrednog inkubatora kao mehanizma podrške. U narednom periodu potrebno je izraditi planske dokumente nižeg nivoa kojima će se, u skladu sa Prostornim planom, prostorno definisati lokacije za razvoj novih poslovnih zona i druge preduzetničke infrastrukture, s ciljem privlačenja investitora.**

## Turistički potencijali

Turizam je danas veoma važna grana privrednog razvoja i potencijalno značajan aspekt daljeg ekonomskog razvoja grada Derventa. Prirodno i kulturno-istorijsko nasljeđe predstavlja temelj razvoja turističke ponude. Za razvoj turizma je zadužena Turistička organizacija grada Derventa. Budući da je turizam bitna karika ekonomskog razvoja, aktivnosti ove organizacije postaju daleko važnije, jer je potrebno da privredno razvijenu sredinu prati i odgovarajući turistički razvoj, koji najoptimalnije koristi resurse kojima raspolaže grad.

#### Ukrina

Glavni vodotok na području Dervente je rijeka Ukrina koja protiče u dužini od 37 km kroz teritoriju grada. Ona nastaje od Velike i Male Ukrine sa ukupnim slivnim područjem od oko 1.516 km2. Naziv je dobila po mađarskoj riječi “Ugrina” što znači dukat, jer je u svom gornjem toku bakronosna – odnosno zlatonosna rijeka. Od velikog je značaja za čitav ovaj region zbog biološke i pejzažne raznovrsnosti. Rijeka Ukrina je prepoznatljiva po svojim izletištima i kupalištima, a poznata je i po velikom broju različitih ribljih vrsta, što je izazov za veliki broj strastvenih ribolovaca. Stanište je raznih vrsta ptica, a karakteriše je i značajan floristički sastav. Za rijeku Ukrinu karakteristična je fauna vodenih insekata koja se odlikuje prisustvom vrsta iz roda „Ephemeroptera“ (vodeni cvijet). Determinisane su tri vrste i to: Caenis luctuosa, Ephemera sp. i Heptagenia sp. U ljetnim večerima i noćima tokom avgusta mjeseca oko vodotoka se javljaju rojevi vodenih insekata, koji žive u obliku larve na dnu rijeke tri godine, te u momentu razmnožavanja odaju utisak da rijeka procvjeta. Ovaj rijedak fenomen, poznat kao „Ukrinski cvijet“, predstavlja veliko prirodno bogatstvo, a javlja se još i na rijeci Tisi. Ephemeroptere su indikatori čiste i nezagađene vode.

U rijeci Ukrini ima dosta abonosa, fosilno drvo hrasta lužnjaka, koje je hiljadama godina bilo u riječnom mulju „konzervirano“ procesom prirodne humifikacije, mijenjajući svoje fizičko-hemijske osobine i na taj način vremenom postajalo sve čvršće, otpornije i trajnije.

Osim prirodnih potencijala, Ukrina krije i brojne antropogene turističke vrijednosti. U drugoj polovini 20. vijeka poklonjena je nešto veća pažnja dolini rijeke Ukrine kao mogućem paleolitskom regionu. Kao rezultat tih istraživanja ustanovljeno je oko 50 takvih nalazišta, samo pregledom površine ukrinske doline. Na dva mjesta su izvršena ogledna ispitivanja, a broj predmeta govori o bogatstvu ostataka kultura pračovjeka koji se kriju u slojevima kvartarne ilovače. Stanice na kojima je izvršeno sondiranje nalaze se na krajnjem sjeveru i jugu ovog regiona, a to su lokaliteti Markovac u Detlaku kod Dervente i Krčevnica, nešto sjevernije od sastava Velike i Male Ukrine.

### Sava

Pored rijeke Ukrine, važan vodni potencijal za Derventu ima rijeka Sava, koja čini sjevernu granicu grada u dužini od 10 km. Sava je treća po dužini pritoka Dunava (iza Tise i Drave). Njen riječni bazen pokriva dio Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i sjeverne Srbije. Ona je po protoku najveća pritoka Dunava i druga pritoka po veličini slivnog područja (iza rijeke Tise). U Rimsko doba ova rijeka se zvala Savus. Rijeka Sava je plovna za manje tovarne brodove do Siska (583 km od ušća u Dunav). Bogata je raznovrsnim vrstama ribe, a pored nje se nalaze dobro uređene ribolovne staze. Sava pruža odlične uslove za razvoj sportova na vodi, kao i mogućnost za razvoj nautičkog turizma. Na samoj obali rijeke Save, uz magistralni put Derventa – Srbac, smješteno je naselje Dubočac - poznato kao paleolitska stanica, praistorijsko naselje i srednjovjekovna utvrda. (Arheološki leksikon BiH, 1988) Osnovao ga je ugarski kralj Zigmund kao granično utvrđenje u prvoj deceniji 15. vijeka.(Handžić,1974)

U Dubočcu je pronađen i čamac iz neolita, napravljen od jednog dijela drveta, izdubljen, najvjerovatnije, u hrastovom drvetu, koji se čuva u zavičajnoj zbirci Narodne biblioteke „Branko Radičević“ u Derventi.

### Motajica

Motajica je planina na sjeveru Republike Srpske, koja se prostire na teritoriji opštine Srbac, te gradova Prnjavor i Derventa u dužini od 12 do 15 km i širini oko 7 km, desnom obalom rijeke Save, u smjeru sjeverozapad – jugoistok. Uzimajući u obzir prelazno brdovito područje, iz šire perspektive, može se reći kako se planina smjestila između vodotoka Vrbasa na zapadu i Ukrine na istoku, gdje u pravcu Broda prelazi u Ivanjsko polje. Bogata je florom i faunom i predstavlja potencijal za razvoj lovnog i rekreativnog turizma. Na obroncima Motajice, u selu Miškovci kod Dervente, nalaze se četiri arheološka lokaliteta: Glavičica, Pod Glavičicom, Hercegovačko brdo i Lug, kao i na Markovcu, u selu Kuljenovci, arheološki lokaliteti: Gradina i Crkvina. (Arheološki leksikon BiH, 1988) U svojoj dugoj istoriji ovi krajevi su jedan period bili i pod upravom kralja Dragutina Nemanjića, o čemu svjedoči manastir Osovica pod planinom Motajicom, udaljen 33 km od Dervente.

### Kulturno – istorijski kompleks Detlak

Kompleks se nalazi u zapadnom dijelu Dervente u selu Donji Detlak. Smješten je između rijeke Ukrine i rječice Lupljanice, na uzvišenom platou sastavljenom od više terasa kojima dominira tercijarni krečnjak. Kulturno – istorijski kompleks Detlak Odlukom Vlade Republike Srpske (04/1-012-2-2120/10) postao je nepokretno kulturno dobro od velikog značaja. Navedeni kompleks obuhvata sljedeće lokalitete:

*Manastirska crkva sv. Ilije sa grobljem*

Zauzima centralni položaj u okviru Kompleksa. Smještena je na manjem platou, gdje sa istočne strane, lepezasto niz padinu, okružuje aktivno pravoslavno groblje. Sa zapadne i južne strane crkve nalaze se konak, ladara i stara škola. U crkvi sv. Ilije nalazi se fototipsko izdanje Detlačkog evhologiona čiji se original čuva u Patrijaršijskoj biblioteci u Beogradu. Molitvoslov se sastoji iz dva dijela: Bogorodičnika, pisanog u periodu od 1625 – 1635. godine i Trebnika iz perioda 1550 – 1560. godine. (Kljajić i Vujinović,2015)

*Pećina – monaška isposnica*

Lokalitet Pećina smješten je oko 250 m jugozapadno od crkve sv. Ilije. Podsjeća na monašku isposnicu, sa oltarom isklesanim u stijeni i okapnicom na stropu. Ispred obrađenog udubljenja, na platou veličine 10 x 8 m, mogao se nalaziti dograđeni drveni dio sakralnog objekta, na šta upućuju ostaci stubova. (Kljajić i Vujinović,2015)

*Nekropola*

Istočno od aktivnog groblja nalaze se ostaci stare nekropole koja je udaljena oko 90 m jugozapadno od crkve sv. Ilije. Na lokalitetu je pronađen usamljen nadgrobni spomenik u obliku stele sa predstavom Andrejinog krsta. Takav krst u svakodnevnom životu bio je simbol doma, graničara i zanata. Na osnovu anologija mramor se dovodi u vezu sa sredinom 16. i prvom polovinom 17. vijeka. (Kljajić i Vujinović,2015)

*Ambarine*

Ambarine ili hambarine su rupe u kamenu antropogenog porijekla s malim otvorom, širokom sredinom i užim dnom. Osim u Detlaku, ima ih još u derventskim selima Gornjoj Lupljanici, Osinji i Dažnici. U okviru kompleksa, ambarine se nalaze oko 90 m jugozapadno od crkve. Smještene su na kosini i usječene u krečnjački tercijar. Prva istraživanja ambarina obavljena su 1892. godine, kada su pronađena 23 udubljenja u stijeni. Tom prilikom istraženo je 15 udubljenja, dok je osam ambarina ostalo neistraženo. Smatralo se da su ambarine iz rimskog perioda, jer se slična udubljenja u kamenu pominju u antičkim dokumentima. U arheološkom leksikonu iz 1988. godine potvrđeno je postojanje 23 udubljenja u obliku amfora dubine oko 2-2,5m, promjera 0,60m, te trbuha od 1,20 do 1,80m. Najvjerovatnije je riječ o kasnoantičkim granarijama, koji datiraju u period Velike seobe naroda od IV do VII vijeka. (Kljajić i Vujinović,2015)



Nedaleko od Kulturno – istorijskog kompleksa Detlak se nalaze i sljedeći arheološki lokaliteti:

### Markovac

Markovac je arheološko nalazište koje obuhvata paleolitsku stanicu, pronađenu

iskopavanjem 1970. godine, te srednjovjekovnu nekropolu, otkrivenu 1968. godine. Za vrijeme iskopavanja srednjovjekovne nekropole, u nanosu pleistocenske ilovače na vrhu brijega u dubini od 50 do 90 cm otkriveni su tragovi paleolitske stanice. Na relativno malom prostoru od 4 m2 je pronađeno 9 kremenica što govori o bogatstvu ovog nalazišta. (Arheološki leksikon BiH, 1988)

### Zobište

Višeslojna paleolitska stanica otkrivena 1968. godine smještena na istaknutom brijegu iznad doline Ukrine. Na istaknutoj glavici ilovastog brijega nalazi se više slojeva s ostacima prebivališta ljudi iz starijeg kamenog doba. U bogatom kulturnom inventaru s ovog mjesta dominantan je moustrien, dok je pri samoj površini ustanovljen i tanki sloj gravettiena. Zobištu je posebno srodan lokalitet Căuniţei na lijevoj obali Dunava poviše Lepenskog vira.(Grupa autora,1979)

### Arheološki lokalitet Visoko brdo

Paleolitska stanica Visoko brdo u Gornjoj Lupljanici nalazi se na najvišem brdu u gorovitom lancu što se proteže između rijeka Ukrine i Bosne. Iskopavanja su obavljana u nekoliko navrata u periodu od 1958. do 1979. godine. (Basler,1988) Lokalitet se ističe svojom veličinom i značajem u odnosu na druge lokalitete iz starijeg kamenog doba u sjevernoj Bosni. Ostaci čovjeka potiču od prije 50.000-20.000 godina. Na osnovu arheoloških iskopavanja koja su obavljena 1958. godine, došlo se do zaključka da se tadašnji čovjek bavio lovom i sakupljanjem plodova, a da bi obezbijedio dovoljne količine hrane, obilazio je veći prostor derventskog kraja. (Basler,1962) Tokom realizacije projekta „Paleolit sjeverene Bosne“, 2007. godine, pronađeno je na stotine kremenih artefakata na lokalitetu Visoko Brdo, a pretpostavlja se da ljudski skeleti nisu pronađeni, jer su uništeni zbog kiselog zemljišta, koje je bilo uslovljeno tadašnjom klimom. (Šarić,2007) Selo je bilo naseljeno i u periodu mlađeg kamenog doba i kasnije za vrijeme bakrenog doba. Arheološki ostaci iz ovih perioda pronađeni su takođe na lokalitetu Visoko brdo. (Basler, 1988)

### Arheološki lokalitet Vis

Vis je praistorijska gradina na istoimenom brdu iznad rječice Veličanke. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika je, na 59. sjednici, održanoj od 6. do 8.11.2013. godine, proglasila Arheološki lokalitet – višeslojno prapovjesno naselje na Visu, nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Tu su pronađeni i ostaci iz kasnog bronzanog i ranog željeznog doba, ostaci iz enolitskog doba, naselja lasinjske, kostolačke i vučedolske kulture. (Marić, 1961) Prvi naseljenici Visa bili su nosioci lasinjske kulture, koji su ovamo stigli sa zapada, iz zapadne Slavonije. U početku su ljudi ove grupe gradili zemunice, a kasnije četvrtaste kuće na površini zemlje. U vremenu između 2100 i 2000 godina pr.n.e. na Visu su se ustalili nosioci kostolačke kulture, koji su se kretali zapadnom Panonijom i dijelom sjeverne Srbije. Smatra se da je Gradina Vis jedan od ključnih lokaliteta u Jugoslaviji za proučavanje odnosa između lasinjske i kostolačke kulture i za izučavanje geneze i kretanja nosilaca kostolačke grupe. ( Benac, Basler,1978) Na Visu su, takođe, pronađeni ostaci naselja iz srednjeg bronzanog doba. U to doba stanovnici Visa su bili povezani sa sličnim grupama prema sjeveru, nosiocima vrlo brojne evropske populacije koju karakteriše specifičan način ukopavanja mrtvih: pokojnik je prije ukopa spaljen , a njegov pepeo stavljen je u zemljanu posudu (žaru) i tako zakopan. U srednjoj Evropi i dijelu Podunavlja otkrivena su takva pokapališta na velikim poljima, pa otuda i ime ovoj pojavi: „kultura žarnih polja“. Nosioci ove kulture nisu mimoišli ni Vis, gdje su otkriveni tragovi zgrada i posuda za kućnu upotrebu. Posebno su karakteristični keramički predmeti sa fino urezanim geometrijskim ornamentima (šrafirane trake i trouglovi, cik-cak linije girlande i sl.), uz upotrebu bijele inkrustacije. ( Benac, Basler,1978)


### Kulturno-istorijsko nasljeđe u gradskom području

Centar grada Derventa je značajno kulturno-istorijsko nasljeđe, koji je zadržao osnovnu arhitektonsko-urbanističku fizionomiju iz austrougarskog perioda. U okviru centra grada je „ring“ - mjesto na kome se nalazila derventska tvrđava, a čiji su posljednji ostaci srušeni krajem 19. vijeka i gdje su kasnije izgrađeni važni gradski objekti.



U Derventi je do Drugog svjetskog rata postojala sinagoga izgrađena 1911. godine u polumaurskom stilu. (Alagić, 2001) Kao uspomena na Jevreje koji su nekada živjeli u Derventi ostao je izvor vode Templ, koji se nalazio u neposrednoj blizini sinagoge i staro jevrejsko groblje na Rabiću. Važnu arhitektonsko-ambijentalnu vrijednost do rušenja 1992. godine je imala zgrada Direkcije „Željeznica Bosne i Hercegovine“ izgrađena 1878. godine.

Arheološki lokaliteti na području grada Derventa



## Turizam

Ako uvažimo prirodne i kulturno-istorijske potencijale, kao i globalne trendove u turizmu, te raspoloživu resursnu i infrastrukturnu osnovu u razvoju turizma na području ove lokalne zajednice, možemo akcentovati sljedeće pravce u razvoju turizma:

* Izletnički i sportsko-rekreativni turizam
* Manifestacioni turizam
* Vjerski turizam
* Kulturni turizam
* Lovni i ribolovni turizam
* Seoski i etno turizam.

*Izletnički i sportsko-rekreativni turizam* je danas sve popularniji, budući da su trendovi zdravog načina života i povratak prirodi zahvatili sve segmente ljudskog djelovanja. Boravak u prirodi, u čistim, nezagađenim sredinama radi zadovoljenja rekreativnih i kulturnih potreba su glavne aktivnosti koje karakterišu ovu vrstu turizma. To podrazumijeva kretanje i razne oblike rekreativnih aktivnosti na otvorenom, kao i posjetu prirodnim i kulturnim dobrima. Potencijali grada Derventa u ovom segmentu turizma baziraju se, uglavnom, na prirodnim resursima, a najvećim dijelom ih čine izletišta, kupališta, sportsko-rekreativni centar, kao i rijeke Ukrina i Sava, te planina Motajica, park-šuma Babino brdo, hidrološki i dendrološki spomenici prirode i brojni značajni arheološki lokaliteti.

Ovaj vid turizma se značajno prožima sa drugim oblicima turizma, te ga je važno razvijati, kako bi se obogatila ponuda svih oblika turističkog djelovanja na području grada.

*Manifestacioni turizam*, turizam događaja ili event turizam uključuje putovanja koja su motivisana posjetom manifestaciji kulturnog, umjetničkog, sportskog, poslovnog, religijskog, festivalskog, zabavnog ili nekog drugog sadržaja. Često su značajno posjećeni od strane turista i najbolje promovišu turističku destinaciju na kojoj se održavaju. U Derventi se održava veći broj ovakvih kulturno-umjetničkih, sportskih, privrednih i drugih manifestacija.

Derventski vašar ima tradiciju dugu više od 174 godine. Ovo je jedna od najstarijih manifestacija na teritoriji BiH, a tradicionalno se održava 28. avgusta i obuhvata veći broj događanja (Sajam privrede i turizma, brojne kulturne i sportske događaje i sl). Vašar je jedan od veoma vrijednih potencijala koji značajno mogu da utiču na proširenje i jačanje turističke ponude u Derventi, a uvršten je na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske.

*Vjerski turizam* postaje sve značajnija turistička oblast. Kao izrazito tolerantna i multireligijska sredina, sa većim brojem značajnih religijskih objekata, Derventa se može mapirati i kao primamljiva destinacija vjerskog turizma. U Derventi se nalazi nekoliko vrijednih religijskih objekata i manastirskih kompleksa, koji imaju značajan turistički potencijal. Vjerski i sakralni objekti koji čine resursnu osnovu grada Derventa za razvoj ove vrste turizma su:

* Saborni i spomen hram Uspenje presvete Bogorodice (izgrađen u raškom stilu)
* Manastir – Donja Bišnja sa manastirskim kompleksom
* Manastir – Donji Detlak
* Crkva Svetog Juraja Mučenika (rimokatolička crkva)
* Crkva i samostan na Plehanu
* Gradska džamija, Ali-Agina džamija (najstarija džamija u Derventi)
* Ukrajinska grko-katolička crkva

*Kulturni turizam* je, takođe, važan pravac u razvoju i proširenju turističke ponude grada Derventa. Istorijska dešavanja koja su se odigravala na ovom području ostavila su iza sebe tragove, od vremena nastanka prvih civilizacija, pa sve do danas. Upravo ti tragovi čine osnovu za razvoj kulturnog turizma, a Derventa, u ovom pogledu, ima nekoliko arheoloških lokaliteta, vjerskih objekata, te istorijskih građevina i spomenika.

*Lovni i ribolovni turizam* je oblik sportsko-rekreativne turističke ponude, ali ima i obilježja pustolovine i ekoturizma. Ovaj oblik turizma ne karakteriše masovnost, budući da se radi o organizovanim grupama lovaca ili ribolovaca, ali značajno doprinosi razvoju kontinentalnog i cjelogodišnjeg turizma. Sudeći prema resursima kojima Derventa raspolaže (bogatstvo divljači, rasprostranjenost vodotoka, konfiguracija terena), ovaj vid turističke ponude ima potencijala za značajniji razvoj lova i ribolova, a time i značajniji doprinos ukupnoj turističkoj ponudi lokalne zajednice. Na teritoriji grada postoji lovište koje zahvata površinu od preko 50.000 ha, a najvećim njegovim dijelom upravlja lovačko društvo „Motajica“. Zahvaljujući povoljnim prirodnim uslovima, kao i djelovanju lovačkog društva, na ovim lovištima mogu se loviti srne, zečevi, divlje svinje, divlje patke, divlji golubovi, fazani, šumske šljuke i jarebice, a na ovom području se mogu sresti i lisice, kune, jastrebovi. Obronci planine Motajice su poznati kao staništa srneće divljači, kao i ostalih vrsta sitne divljači.


Sportsko-rekreativni ribolov je sve rasprostranjeniji i kao takav predstavlja značajan turistički potencijal. Najveći vodotoci na teritoriji grada Derventa su rijeke Ukrina i Sava koje su bogate svim vrstama ribe (smuđ, šaran, štuka, babuška, škobalj i druge). U Derventi djeluje sportsko-ribolovno društvo „Ukrina“ koje značajno doprinosi očuvanju ovih vodenih tokova i očuvanju ribljeg fonda, a učestvuje i u organizovanju brojnih sportsko-rekreativnih manifestacija vezanih za ribolov.

*Seoski i etno turizam* je specifičan oblik turizma koji za svrhu ima povratak čovjeka prirodi i starim vrijednostima, za razliku od urbane vreve iz koje većina turista potiče. Potencijali grada u pogledu razvoja ovog oblika turizma temelje se na bogatom etno-kulturnom nasljeđu, očuvanoj prirodi, gastronomiji, blizini kulturno- istorijskih područja i spomenika, te različitim mogućnostima za rekreaciju i odmor. Ovaj vid turizma može značajno uticati na društveno-ekonomsku strukturu sela.



Glavni faktori razvoja ove oblasti turizma mogla bi biti seoska domaćinstva koja bi pružala usluge smještaja, prehrane, učestvovanja u raznim oblicima poljoprivrednih i zanatskih aktivnosti, kao i tradicionalnim dešavanjima. Turističku ponudu značajno obogaćaju i brojna izletišta, te stari mlinovi na rijeci Ukrini i manjim vodenim tokovima te seoska domaćinstva koja pružaju i usluge smještaja.

### Smještajni kapaciteti u javnom i privatnom sektoru

U pogledu smještajnih kapaciteta na području grada Derventa najznačajniji su: hotel „Biser“, moteli „Dvor“ i „Babino brdo“, kao i pansioni „Karibik“, „Šljuka“, hostel Premium.



Nemamo podatke o smještajnim kapacitetima na seoskom području i gazdinstvima koja iznajmljuju smještajne kapacitete. Postoji nekoliko subjekata na širem području Dervente koji su registrovani u okviru ugostiteljstva i usluge, a posjeduju određenu infrastrukturu koja se uz određena ulaganja može prilagoditi za ove potrebe.

Prema podacima Zavoda za statistiku Republike Srpske, u 2020. godini zabilježen je značajan pad dolazaka i noćenja turista u Derventi, koji se mora posmatrati sa rezervom jer je uzrokovan posljedicom pandemije virusa Covid-19. Od tog perioda pa do 2023. godine broj turista se blago povećava, tako da je u 2023. godini u Derventu došlo 128 turista više nego u 2022. godini, a ostvareno je i 423 noćenja više u odnosu na 2022. godinu.

**Zaključak**


**U oblasti turizma postoje značajni potencijali koji su nedovoljno iskorišteni. U tom smislu neophodno je unaprijediti postojeću turističku ponudu, izgradnju potrebne infrastrukture, uvezivanje turističkih sadržaja i aktera u turizmu u cilju stvaranja nove vrijednosti i jačanja prihoda u oblasti turizma. Bogato kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe, manifestacije i izletišta predstavljaju značajan potencijal za razvoj turizma.**

**Poptrebno je sistemski raditi na razvoju turističkog sektora kroz promociju i razvoj novih sadržaja, poput aktivnog i kulturnog turizma koji je trend u svijetu, a kod nas doživljava svoju ekspanziju.**

**Avanturistički parkovi, adrenalinski sadržaji, kao zip-line, penjališta, biciklizam, su sadržaji koji privlače sve više domaćih posjetilaca, a i turista iz inostranstva. Jedan od važnih potencijala koji još uvijek nije dovoljno istražen, a može postati strateški projekat u turizmu jeste uskotračna staza željeznice, u narodu poznata kao „Ćirina staza“, koja ima sve preduslove da se finansira iz Evropskih fondova.**

## Poljoprivreda

Poljoprivredna proizvodnja predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti na ovom području. Zemljište, povoljni klimatski uslovi, postojeći kapaciteti, edukovani proizvođači i dugogodišnje iskustvo u poljoprivredi, glavne su pretpostavke njenog razvoja. Poljoprivredno zemljište je najvažniji prirodni resurs i zauzima oko dvije trećine grada Derventa. Od ukupne površine zemljišta na poljoprivredno otpada 35.671 ha, šume zauzimaju površinu od 12.636 ha, a pod neplodnim zemljištem je 3.209 ha.



**Намјена површина на подручју града Дервента**

Шуме 25%

Неплодно земљиште 6%

Пољопривредно земљиште

69%

Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine

Na području Dervente zastupljene su tri glavne vrste zemljišta:


*Parapodzol i parapodzolska zemljišta* su zastupljena u svim pravcima, osim u dolini rijeke Ukrine i pravcu sjevera gdje su na kontaktu smonice i metamorfne smonice, ali samo u veoma uskom pojasu. Uz primjenu odgovarajućih agrotehničkih mjera produktivnost im je dobra.

*Smonice i metamorfne smonice* su nastale na laporovitim glinama. Na njima se mogu gajiti sve poljoprivredne kulture, a najbolje uspijevaju žitarice, te voćnjaci i vinogradi. Uz dobro đubrenje daju visoke prinose i spadaju u najbolja poljoprivredna zemljišta.

*Recentni aluvijalni nanosi* zastupljeni su uglavnom u dolini rijeke Ukrine. Koriste se na manjem dijelu kao obradive površine pod oranicom, dok su na najvećem dijelu pod livadama, a djelimično i pod šumom.

Po morfološkim odlikama dosta jasno se izdvajaju sjeverni, pretežno zaravnjeni predjeli, u odnosu na morfološko izrazitije, južne krajeve. Sjeverni pretežno zaravnjeni predjeli omogućavaju stanovništvu tog dijela Dervente intenzivno bavljenje ratarstvom uz mogućnost navodnjavanja vodama rijeka Ukrine i Save. Više brežuljkasto zemljište u južnim krajevima grada veoma je pogodno za oranice, a isto

tako i za voćnjake. Za razliku od suvljeg i sunčanijeg brežuljkastog zemljišta, niže zemljište je vlažnije i ovi predjeli su pogodniji za livade i pašnjake.



**Структура пољопривредног земљишта**

Оранице


83%

Пашњаци и ливаде 10%

Воћнаци и виногради 7%

Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. Godine

Obradivo poljoprivredno zemljište čini 35.671 ha površine, od čega je u privatnoj svojini oko 97%, a u državnoj svojini oko 3%. U ukupnoj strukturi poljoprivrednog zemljišta oranice čine oko 29.708 ha ili 83%, dok pašnjaci i livade zauzimaju 3.527 ha ili 10%, a voćnjaci i vinogradi oko 2.436 ha ili 7%. Visoko učešće oranica govori da postoji značajan poljoprivredni potencijal, kao i mogućnosti za dalji razvoj ratarstva, stočarstva i voćarske proizvodnje. Struktura zemljišnih površina je prilično povoljna, i ona daje dobre osnove za razvoj poljoprivrede, dok je bonitet zemljišta nepovoljan o čemu govori i tabela strukture zemljišta.



Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine

U pogledu boniteta (kvaliteta) zemljišta na području grada, 26,7% čini zemljište od I – IV klase, koje predstavlja kvalitetno poljoprivredno zemljište, dok 73,3% čini zemljište od V – VIII klase.




Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske,popis stanovništva 2013. godine

Od ukupnog broja domaćinstava od 9.345, poljoprivrednu aktivnost obavlja 32,5% ili

3.038 domaćinstva, dok broj onih koji prodaju svoje proizvode na tržištu iznosi 455 domaćinstva ili 4,9%.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Veličina posjeda | Broj  domaćinstava | Učešće u % |
| Do 30 dunuma | 2629 | 58 |
| Od 30-80 dunuma | 1662 | 37 |
| Preko 80 dunuma | 237 | 5 |
| UKUPNO | 4528 | 100 |

Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine



Izvor: Prostorni plan opštine Derventa do 2033. godine

Najveći udio od 58 % ili 2.629 domaćinstava posjeduje u svom vlasništvu do 3 hektara zemljišta, dok je udio onih koji posjeduju više od 8 hektara svega 5% ili 237 domaćinstava. Na osnovu navedenog možemo zaključiti da osim boniteta zamljišta, ograničavajući faktor za dalji poljoprivredni razvoj jeste i usitnjenost posjeda poljoprivrednih proizvođača. Proizvodnja žitarica na posjedima do 3 hektara ne može biti ekonomski isplativa, niti je moguće zasnovati komercijalnu stočarsku proizvodnju.

#### Ratarska proizvodnja

Poljoprivredna proizvodnja predstavlja jednu od osnovnih djelatnosti na ovom području. Zemljište, povoljni klimatski uslovi, postojeći kapaciteti, edukovani proizvođači i dugogodišnje iskustvo u poljoprivredi, glavne su pretpostavke njenog razvoja. Poljoprivredna proizvodnja se odvija u uslovima umjereno – kontinentalne klime (nadmorska visina pretežnog dijela područja opštine iznosi 160 m), gdje se proizvode sve vrste poljoprivrednih proizvoda tog klimata. Godišnje se obrađuje oko 12.000 - 13.000 ha površine, tako da gledano uopšte, velike površine zemljišta ostaju neobrađene

Najzastupljenija biljna kultura je kukuruz koji je zasijan na oko 45% ukupne sjetvene površine. Prosječan prinos kukuruza iznosi oko 6 tona po hektaru. Druga biljna kultura po zastupljenosti je pšenica, koja je zasijana na oko 20% sjetvenih površina. Prosječan prinos je oko 4 tone po hektaru. U posljednje vrijeme sve veći značaj ima tritikale, koji ima sve važniju ulogu u ishrani stoke. Pod ovom biljnom kulturom je oko 8 % ukupnih sjetvenih površina.

#### Voćarska proizvodnja

Klimatski uslovi omogućuju intenzivnu proizvodnju voća na području grada, ali je ona uglavnom usmjerena na proizvodnju koja služi za zadovoljenje vlastitih potreba domaćinstva. Najviše je površina pod šljivom, zatim jabukom, lješnjakom, kruškom, višnjom. U posljednjih nekoliko godina je zasađeno oko 250 ha lješnjaka, 50 ha novih zasada jabuke, šljive i kruške i oko 6 ha plantažnih zasada vinograda.

#### Povrtlarstvo

Povrtlarska proizvodnja iz godine u godinu se povećava i sve više zauzima obradivo zemljište. Najviše je zastupljen krompir, pasulj, paprika, paradajz . Pod povrćem se zasije oko 850 ha. Posebno treba istaći proizvodnju povrća u zatvorenom prostoru (plastenici) čije se površine i objekti svake godine povećavaju. Na području Dervente ima 25 plasteničara sa površinom plastenika preko 0,02 ha, koji se bave robnom proizvodnjom i svoje proizvode plasiraju na lokalno i šire tržište. Prednost ove proizvodnje je u kvalitetnijim proizvodima, proizvodnja se odvija u toku cijele godine i količinski je veća po jedinici površine.

#### Stočarska proizvodnja

Stočarstvo spada među najznačajnije faktore razvoja poljoprivredne proizvodnje. Na području grada postoji tendencija ubrzanog kvalitativnog i kvantitativnog rasta stočnog fonda. Zaštitom stočnog fonda na području grada bave se AD „Veterinarska stanica“, te privatne veterinarske ambulante, „Tatić“ i

„Đokić“ koji teritorijalno pokrivaju cijelo područje grada Derventa.

*Govedarstvo* po ekonomskom značaju zauzima prvo mjesto, a proizvodnja mlijeka dobija sve veći značaj sa oko 1.100 muznih grla i otkupom svježeg mlijeka od oko 4,5 miliona litara godišnje. Najveći otkupljivač mlijeka na području Dervente je „Mlijeko- produkt“ iz Kozarske Dubice, „Inmer“ Gradačac i „MI 99“ Gradačac. Najzastupljenije je goveče u tipu simentalca, oko 80 posto, te crveni i crni holštajn i ostala ukrštena grla.

*Svinjogojstvo* je grana za koju se proizvođači teže odlučuju, najviše zbog nedostatka obrtnih sredstava za nabavku kvalitetnog rasnog sastava, gubitka tržišta i zbog manje potražnje svinjskog mesa. Svinjogojska proizvodnja služi uglavnom za zadovoljenje vlastitih potreba, a samo se mali broj plasira na tržište. Na području grada ima oko

14.000 svinja u fazi reprodukcije i podmlatka.

*Peradarstvo* zauzima značajno mjesto u stočarstvu i na području Dervente, ne samo zbog instalisanih objekata, nego i zbog povećane potražnje za mesom peradi. Na području grada ima oko 60 objekata za tov peradi kapaciteta sa oko 444.000 komada pilića u jednom turnusu i sa proizvodnjom od oko 888.000 kg mesa u jednom turnusu. Na godišnjem nivou je to oko 5.328 tona proizvedenog svježeg pilećeg mesa. U toku jedne godine proizvođači ostvare i do 6 turnusa, što ovu proizvodnju čini profitabilnom sa izuzetno brzim obrtom kapitala u odnosu na ostale proizvodnje. Ova proizvodnja je poprimila sve principe savremene proizvodnje zahvaljujući naučnim i tehnološkim dostignućima u oblasti genetike, ishrane i fiziologije živine. Proizvođači živinskog mesa svoje proizvode plasiraju ne samo na tržište BiH, već i izvan granica, a sve se više odlučuju na ugovorenu proizvodnju iz razloga sigurnog otkupa.

*Ovčarstvo* je ekstenzivnog karaktera i u posljednjih nekoliko godina bilježi postepen razvoj. Razvojem ove grane stočarstva iskoristile bi se velike neobrađene poljoprivredne površine na području grada.

*Pčelarstvo* doživljava svoju revitalizaciju na području grada Derventa koja pruža idealne uslove za razvoj ove poljoprivredne grane. Na ubrzan razvoj pčelarstva uticala je i teška ekonomska situacija i nezaposlenost pa su se mnogi, u potrazi za izvorima egzistencije, okrenuli pčelarstvu. Na području grada djeluje 100 pčelara sa oko 10.000 pčelinjih društava, sa godišnjom proizvodnjom od oko 150 tona meda.

*Ribarstvo* je jedna od najprofitabilnijih poljoprivrednih grana. Uzgoj ribe i proizvodnja ribljeg mesa je višestruko jeftinija nego proizvodnja mesa u stočarstvu. Na području Dervente postoje dobri uslovi za razvoj ove grane zbog toga što postoje površine zemljišta koje imaju visok nivo podzemnih voda koje bi se mogle iskoristiti za izgradnju ribnjaka. Procjene su da je na području grada oko 10 ha površina pod ribnjacima.

#### Prerađivački kapaciteti

Jedino preduzeće koje se bavi proizvodnjom i preradom prehrambenih proizvoda je „FRUKTA TREJD“ d.o.o. To je prehrambena kompanija koja je usmjerena na proizvodnju sokova, kečapa, majoneze i pakovanje slatkog, slanog asortimana i zamrznutih pekarskih proizvoda. Na području grada prisutne su 2 klaonice koje se bave proizvodnjom, obradom, hlađenjem, zamrzavanjem i preradom mesa i sušenjem mesa. Preduzeće „POLjOPRIVREDNIK“ a.d. koji se bavi uzgojem žitarica i drugih biljnih kultura, u svom sastavu posjeduje fabriku stočne hrane, silos i farmu tovne junadi.

Mlinsko pekarska industrija

U oblasti mlinsko pekarske industrije na području grada su prisutna 2 privredna subjekta iz ove oblasti i to: „BRAĆA MARJANOVIĆ“ d.o.o, koje se bavi proizvodnjom mlinskih proizvoda i SZR „ŽITO PROMET“ , koje se bavi uslužnim mljevenjem žitarica u mlinu. Na području Dervente registrovano je 6 pekara koje se bave proizvodnjom hljeba i peciva i to su: SZR „KK“, „ILIĆ“, SZR „LUG“, „BRAĆA MARJANOVIĆ“ d.o.o, „Frukta Trejd“.

#### Poljoprivredne zadruge

Na području grada djeluje i svoju djelatnost obavlja jedna zadruga, Zemljoradnička zadruga “AGROPOSAVINAFARM“. Registrovano je još 7 zadruga, ali ne obavljaju djelatnost.

#### Poljoprivredna udruženja

Derventa ima 6 registrovanih poljoprivrednih udruženja, od toga: 4 poljoprivredna udruženja - Udruženje farmera opštine Derventa, Udruženje poljoprivrednih proizvođača Derventa, Udruženje poljoprivrednih proizvođača

„FARMA SOČANICA“ i Udruženje poljoprivrednika u Republici Srpskoj - Derventa i 2 udruženja pčelara - Udruženje pčelara „LIPA“ i „ZLATNA PČELA“.

### Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje

Sredstva za podsticaj poljoprivredne proizvodnje planirana su budžetom za 2024. godinu u visini od 485.000,00 KM i to:

* Za podsticanje razvoja stočarske proizvodnje u iznosu od 370.000,00 KM,
* Za podršku biljnoj proizvodnji u iznosu od 40.000,00 KM,
* Podrška dugoročnom razvoju - investicije na poljoprivrednim gazdinstvima u iznosu od 50.000,00 KM,
* Sredstva za popravku, poboljšanje i ispitivanje plodnosti zemljišta u iznosu od 10.000,00 KM,
* Za podsticanje organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača u iznosu od 5.000,00 KM,
* Sredstva za podršku sufinansiranja projekata u poljoprivredi u iznosu od 10.000,00 KM.

**Zaključak**

**Područje grada Derventa ima pogodne prirodne uslove za poljoprivrednu proizvodnju. To se prvenstveno ogleda u pogodnim klimatskim uslovima, značajnim vodnim i zemljišnim resursima. Značajne površine neiskorišćenog zemljišta predstavljaju odličnu osnovu za razvoj organske poljoprivredne proizvodnje. Dobar udio pašnjaka predstavlja važan potencijal za intenziviranje stočarske proizvodnje. Podsticaji za poljoprivrednu proizvodnju predstavljaju najvažniju podršku grada poljoprivrednim proizvođačima prilikom nabavke mehanizacije i repromaterijala. Snage razvoja ruralnih područja grada Derventa koje su direktno vezane za poljoprivredu su: neiskorišteni zemljišni potencijali, povoljni prirodni uslovi za poljoprivrednu proizvodnju, postojanje prirodnih uslova za implementaciju integrisanih projekata (poljoprivreda – turizam), postojanje organizovanih oblika poljoprivrednih proizvođača, tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji, postojanje kapaciteta za prihvat i preradu, postojanje službi podrške.**

**Najveću prepreku bržem razvoju poljoprivrede predstavljaju usitnjenost posjeda, ekstenzivna poljoprivredna proizvodnja, nizak nivo specijalizacije proizvodnje i prerađivačkih kapaciteta, nizak nivo tehničke opremljenosti farmi i znanja u korišćenju novih tehnologija.**

## Društvena infrastruktura i usluge

Stanje u društvenoj infrastrukturi i izazovi koji očekuju grad Derventu u narednom periodu predstavljeni su kroz analiziranje postojeće situacije u oblasti vaspitanja i obrazovanja, kulture, zdravstvene, socijalne i civilne zaštite, kao i sporta i nevladinog sektora.

## Obrazovanje

### Predškolsko vaspitanje

Na području grada djeluju dvije predškolske ustanove. Ustanova osnovana 1953. godine pod imenom Dječije zabavište, danas nosi naziv Javna predškolska ustanova

„Trol“. U ovoj predškolskoj ustanovi djeca su raspoređena u 9 vaspitinih grupa od 1- 6 godina starosti. Svaka radna soba je u potpunosti opremljena po standardima za ovu vrstu

rada. U toku 2022/23. godine u Ustanovi je boravilo 221 dijete u cjelodnevnom programu, a organizovan je i tromjesečni program pripremne nastave za 98 djece predškolskog uzrasta. Pored redovnih vaspitno-obrazovnih aktivnosti u ovoj ustanovi se organizuju i dodatni specijalizovani programi, što značajno doprinosi razvoju djece i kvalitetu rada same ustanove. U toku je realizacija projekta proširenja JPU „Trol“ za dodatnih 120 mjesta. Projektom je planirano renoviranje objekta u neposrednoj blizini postojećeg objekta, koji je u nekom prethodnom periodu i bio u namjeni predškolskog vaspitanja. Tom prostoru pridružiće se ostali dio objekta i prilagoditi za namjene i potrebe vrtića. Novi, renovirani objekat ima dio prostora predviđen za fiskulturnu salu i resursnu sobu za djecu sa smetnjama u razvoju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Broj predškolskih ustanova, vaspitnih grupa i djece po godinama** | | | | | |
| **Školska godina** | **Broj**  **predškolskih ustanova** | **Broj vaspitnih**  **grupa** | **Broj djece** | | |
| **Ukupno** | **Muški** | **Ženski** |
| 2018/2019 | 2 | 9 | 201 | 111 | 90 |
| 2019/2020 | 2 | 8 | 184 | 103 | 81 |
| 2020/2021 | 2 | 11 | 250 | 140 | 110 |
| 2021/2022 | 2 | 11 | 263 | 141 | 122 |
| 2022/2023 | 2 | 11 | 276 | 152 | 124 |

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

U Derventi djeluje i privatna ustanova Klub za djecu „Mali svijet“ čiji su maksimalni kapaciteti oko 70 djece predškolskog uzrasta. Nastava se, takođe, izvodi po propisanom planu i programu, djeca su podijeljena u dvije uzrasne grupe (od 2- 4 godine i od 4-6 godina), a i ova ustanova ima dodatne specijalizovane aktivnosti koje djeci pružaju dodatna znanja.

### Osnovno obrazovanje

Na području grada Derventa djeluju 4 osnovne škole koje pohađa oko 1.900 učenika:

1. JU Osnovna škola „Nikola Tesla“, Derventa
2. JU Osnovna škola „19. april“, Derventa
3. JU Osnovna škola „Todor Dokić“, Kalenderovci
4. JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović“, Osinja

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JU Osnovna škola**  **„Nikola Tesla“** | **JU Osnovna škola**  **„19 april“** | **JU Osnovna škola**  **„Đorđo Panzalović"** | **JU Osnovna škola**  **„Todor Dokić“** |
| **Devetorazredna:** | **Devetorazredna:** | **Devetorazredna:** | **Devetorazredna:** |
| Centralna škola – | Centralna škola – | Centralna škola - | Centralna škola - |
| Derventa | Derventa | Osinja | Kalenderovci |
| PO Velika Sočanica | PO Agići |  |  |
| **Petorazredna:** | **Petorazredna:** | **Petorazredna:** | **Petorazredna:** |
| PO Mala Sočanica | PO Miškovci | PO Gornji Cerani | PO Donja |
| PO Bosanski Lužani | PO Kostreš | PO Donja Osinja | Lupljanica |
| PO Polje | PO Trstenci | PO Pojezna | PO Drijen |
| PO Gornji Višnjik |  | PO Crnča |  |
| **Muzička škola -** |  |  |  |
| **osnovna** |  |  |  |

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

|  |  |
| --- | --- |
| **Osnovna škola** | **2024/2025** |
| **JU Osnovna škola**  **„Nikola Tesla“** | **1.024** |
| CŠ „Nikola Tesla“ Derventa | 841 |
| PO Velika Sočanica | 32 |
| PO Mala Sočanica | 8 |
| PO Bosanski Lužani | 1 |
| PO Polje | 5 |
| Muzička škola - osnovna | 137 |

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

JU Osnovna škola ''Nikola Tesla'' Derventa obuhvata Centralnu devetorazrednu školu, područnu devetorazrednu školu u Velikoj Sočanici i četiri petorazredne područne škole u Maloj Sočanici, Bosanskim Lužanima, Polju i Gornjem Višnjiku.

U okviru JU Osnovna škola ''Nikola Tesla'' Derventa kao posebno odjeljenje osnovnog muzičkog obrazovanja i vaspitanja djeluje i muzička škola, koja je do proteklog rata bila Samostalna muzička osnovna škola.

Nastavu u školskoj 2024/25. godini pohađalo je ukupno 888 učenika, u 50 odjeljenja od prvog do devetog razreda i 137 učenika u Muzičkoj školi. U centralnoj školi nastavu je pohađao 841 učenik, a u područnim školama 46 učenika.

|  |  |
| --- | --- |
| **Osnovna škola** | **2024/2025** |
| **JU Osnovna škola**  **„19 april“** | **649** |
| CŠ „19 april“ Derventa | 579 |
| PO Agići | 49 |
| PO Trstenci | 12 |
| PO Kostreš | 8 |
| PO Miškovci | 1 |

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

JU Osnovna škola „19 april“ Derventa obuhvata Centralnu devetorazrednu školu, područnu devetorazrednu školu u Agićima i tri petorazredne područne škole u Trstencima, Kostrešu i Miškovcima.

U školskoj 2024/25. godini nastavu je pohađalo 649 učenika razvrstanih u 40 odjeljenja. U centralnoj školi nastavu je pohađalo 579 učenika, dok je u područnim školama bilo 70 učenika.


|  |  |
| --- | --- |
| **Osnovna škola** | **2024/2025** |
| **JU Osnovna škola**  **„Đorđo Panzalović"** | **133** |
| CŠ „Đorđo Panzalović"Osinja | 95 |
| PO Gornji Cerani | 25 |
| PO Donja Osinja | 5 |
| PO Pojezna | 2 |
| PO Crnča | 6 |

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

JU Osnovna škola „Đorđo Panzalović" Osinja obuhvata Centralnu devetorazrednu školu i četiri petorazredne područne škole u Gornjim Ceranima, Donjoj Osinji, Pojezni i Crnči. Nastavu u školskoj 2024/25. godini pohađalo je ukupno 133 učenika, u 13 odjeljenja od prvog do devetog razreda. U centralnoj školi nastavu je pohađalo 95 učenika, a u područnim školama 38 učenika.

|  |  |
| --- | --- |
| **Osnovna škola** | **2024/2025** |
| **JU Osnovna škola**  **„Todor Dokić“** | **98** |
| CŠ„Todor Dokić“ Kalenderovci | 72 |
| PO Drijen | 19 |
| PO Donja Lupljanica | 7 |

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa




JU Osnovna škola „Todor Dokić“ Kalenderovci obuhvata Centralnu devetorazrednu školu i dvije petorazredne područne škole u Drijenu i Donjoj Lupljanici.

U školskoj 2024/25. godini nastavu je pohađalo 98 učenika razvrstanih u 11 odjeljenja. U centralnoj školi nastavu su pohađala 72 učenika, dok je u područnim školama bilo 26 učenika.

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

U navedenom grafikonu se uočava kontinuirani pad broja učenika u svim osnovnim školama koje djeluju na području grada Derventa. Može se zaključiti da konstantno smanjenje broja učenika otežava ispunjavanje uslova za rad škola, posebno područnih odjeljenja, održavanje potrebnog broja odjeljenja, kao i uslova za ispunjavanje norme zaposlenih nastavnika.



**Структура запослених у основним школама на подручју града Дервента**

Мастер

4%

НК

11%

КВ

4%

ВСС

68%

ССС

7%

ВКВ

1%

ВШ

5%

Izvor: Izvještaji osnovnih škola sa područja grada Derventa

Prema navedenom struktura zaposlenih u osnovnim školama na području grada Derventa je zadovoljavajuća. Od ukupno 312 zaposlenih radnika u oblasti osnovnog obrazovanja 212 ili 68% je činilo nastavni kadar, dok je procentualni udio vannastavnih radnika iznosio 32% ili 100 zaposlenih. Najviše zaposlenih je imalo visoku stručnu spremu, što je činilo 68 % od svih zaposlenih ili 212 radnika. Sa višom stručnom spremom je bilo oko 5 % ili 16 zaposlenih, dok je mastera bilo oko 4

% ili 13 zaposlenih radnika. Broj zaposlenih sa srednjom stručnom spremom je iznosio 21 radnik ili 7 %, dok je procentualni udio VKV, KV i NK radnika iznosio 16 % ili 50 radnika.

Stanje ukupne školske infrastrukture je zadovoljavajuće. Proteklih godina su ulagana značajna sredstva u infrastrukturu i opremanje, kako u centralnim, tako, manjim dijelom i u područnim školama na teritoriji grada Derventa. Važan strateški projekat koji je obuhvatio ovaj investicijski period jeste rekonstrukcija i opremanje JU Osnovna škola „Nikola Tesla“, koja je od posljedica zemljotresa 2020. godine pretrpjela velika oštećenja.

Predviđena su i dalja ulaganja u narednim godinama, ne samo infrastrukturna, već i ulaganja u nabavku opreme, zamjenu dotrajalog namještaja, te izgradnju i planiranje igrališta i sala za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja, rješavanje pitanja vodosnabdijevanja u nekim područnim školama, kao i brojna druga pitanja koja će škole rješavati putem kandidovanja projekata raznim organizacijama, uz pomoć lokalne uprave i nadležnog ministarstva, kao i Vlade RS.

### Srednje obrazovanje

Na području Dervente djeluju dvije ustanove na nivou srednjeg obrazovanja, to


su:

1. JU Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“
2. JU Stručna i tehnička škola

JU „Stručna i tehnička“ škola obrazuje učenike za četiri struke: ekonomija, pravo i trgovina, poljoprivreda i prerada hrane, mašinstvo i obrada metala i ugostiteljstvo i turizam. Broj učenika koji je pohađao nastavu u školskoj 2024/2025. godini je iznosio 437 učenika. JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin" obrazuje učenike iz tri smjera gimnazije, te još tri struke: elektrotehnika, mašinstvo i obrada metala i zdravstvo. Nastavu u ovoj školi u školskoj 2024/2025. godini je pohađalo 426 učenika.


|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Broj i struktura učenika u srednjim školama u 2024/2025. godini** | | | |
| **Obrazovna institucija** | **Smjer** | **Broj učenika** | **Ukupno** |
| **JU "Stručna i tehnička" škola** | **EKONOMIJA,PRAVO I TRGOVINA** | **145** | **437** |
| **POLjOPRIVREDA I PRERADA HRANE** | **87** |
| **MAŠINSTVO I OBRADA METALA** | **151** |
| **UGOSTITELjSTVO I TURIZAM** | **32** |
| **OSTALE DJELATNOSTI** | **22** |
| **JU Srednjoškolski centar "Mihajlo Pupin"** | **GIMNAZIJA** | **128** | **426** |
| Opšti smjer, računarsko-informatički smjer | 128 |
| **ELEKTROTEHNIKA** | **198** |
| Tehničar informacionih tehnologija | 98 |
| Tehničar računarstva i programiranja | 28 |
| Tehničar elektroenergetike | 19 |
| Električar-elektroinstalater | 33 |
| Autoelektričar | 20 |
| **MAŠINSTVO I OBRADA METALA** | **73** |
| Tehničar mehatronike | 73 |
| **ZDRAVSTVO** | **27** |
| Medicinski tehničar | 27 |
| **UKUPNO** | | | **863** |

Izvor: Izvještaji srednjih škola sa područja grada Derventa



Izvor: Izvještaji srednjih škola sa područja grada Derventa

Srednje škole na području grada Derventa u školskoj 2024/2025. godini pohađalo je 863 učenika što je za 4,2 % više u odnosu na prošlu godinu. Broj učenika u srednjim školama u posmatraonom periodu je u blagom porastu, na osnovu čega se može zaključiti da jedan broj učenika iz okolnih gradova srednjoškolsko obrazovanje nastavlja u Derventi. Širok spektar struka i smjerova govori o dobroj usklađenosti obrazovnih profila u srednjim školama sa potrebama tržišta rada. U skladu sa privrednom strukturom grada Derventa stalna je potražnja za kadrovima i obrazovnim profilima koji školuju nedostajuće kadrove. Intenzivno se radi na usklađivanju obrazovnih programa sa potrebama privrede, u skladu s odobrenjima nadležnog ministarstva.



Izvor: Izvještaji srednjih škola sa područja grada Derventa

Iz navedenog možemo zaključiti da od ukupno 133 zaposlena radnika u oblasti srednjeg obrazovanja 101 ili 76 % čini nastavni kadar, dok je procentualni udio vannastavnih radnika iznosio 24 % ili 32 zaposlena. Broj zaposlenih sa srednjom stručnom spremom je iznosio 10 radnika ili 7 %, VKV 5 zaposlenih ili 4 %, dok je procentualni udio NK/PK/KV radnika iznosio 7 % ili 10 radnika. Najviše zaposlenih je imalo visoku stručnu spremu, što je činilo 79 % od svih zaposlenih ili 105 radnika. Broj zaposlenih sa masterom je bilo 2, dok je jedan od zaposlenih bio sa doktoratom. Prema navedenom, struktura zaposlenih u srednjim školama na području grada Derventa je zadovoljavajuća. Stanje ukupne školske infrastrukture je zadovoljavajuće. U narednom periodu predviđene su aktivnosti ne samo u obnovu infrastrukture, već i u opremanje škola.

Stipendiranje studenata i nadarenih učenika

Stipendiranje studenata i učenika na području grada Derventa je normativno uređena oblast, a postupak dodjele stipendija vrši se po utvrđenoj proceduri koja je propisana Pravilnikom o stipendiranju redovnih studenata i nadarenih učenika srednjih škola, a međusobna prava i obaveze regulišu se Ugovorom o stipendiranju. Grad Derventa je lokalna zajednica koja ovom pitanju već duži niz godina poklanja veliku pažnju. Pored redovnih stipendija, grad studentima slabijeg imovnog stanja dodjeljuje i jednokratnu pomoć za nastavak školovanja. U budžetu za 2025. godinu planirana sredstva za stipendiranje iznose 230.000,00 KM.

## Kultura

Zahvaljujući prvenstveno svom geografskom položaju, područje Dervente oduvijek se nalazilo na putu sudara različitih kultura i uticaja. Njen istorijski i kulturni razvoj mogu se kontinuirano pratiti kroz različite izvore: predmete iz praistorije i drugih epoha, arheološke lokalitete i etnološka dobra, kroz arhitekturu, spomenike i pisane tragove, manifestacije koje bilježe više od vijeka postojanja.

Danas je Derventa moderna lokalna zajednica, bogate kulture i raznolike kulturne baštine. Kultura je uglavnom vezana uz kulturno nasljeđe, arhitekturu, spomenike kulture, različite manifestacije i izložbe, te zaštićene lokalitete posebno značajne za očuvanje kulture, tradicije i svjedočanstava istorijskih dešavanja koja su ostavila svoj vidljiv pečat. U gradu djeluju Javne ustanove Centar za kulturu, Narodna biblioteka „Branko Radičević“ i Sportsko kulturni centar, koje su nosioci kulturnih događaja i priredbi, a u organizaciji ovakvih manifestacija, posebno aktivnosti internacionalnog karaktera, značajan doprinos daje i sama lokalna uprava.

Institucije kulture

### JU Centar za kulturu

Ova ustanova je stvarni nosilac kulturnog razvoja opštine. Pod ovim imenom djeluje od 2011. godine, a raspolaže sljedećim kapacitetima: sala sa pozornicom (kapaciteta 400 mjesta), mala sala koja se koristi i kao galerijski prostor (kapaciteta 120 mjesta), restoran (kapaciteta 300 mjesta), biblioteka, te više prostorija pogodnih za organizovanje seminara i predavanja. JU Centar za kulturu značajno doprinosi razvoju kulture i obrazovanosti u ovoj lokalnoj zajednici, afirmiše tradicionalne i savremene vrijednosti visokog estetskog i umjetničkog nivoa. Na repertoaru ove ustanove nudi se širok izbor aktivnosti: projekcije filmova, pozorišne predstave, svečane akademije, priredbe, koncerti, izložbe, književne večeri i promocije knjiga, predavanja, prijemi itd. Centar aktivno radi tokom čitave godine, a sve manifestacije su dobro posjećene.

### JU Narodna biblioteka „Branko Radičević“

Iz jedne od najstarijih čitaonica BiH, osnovanoj 1888. godine, razvila se današnja Biblioteka. Ona je danas kulturno, informativno, edukativno, multimedijsko i društveno središte ove lokalne zajednice. Sama građevina u kojoj se nalazi predstavlja zaštićeni spomenik kulture, a izgrađena je u pseudo-maurskom stilu. Osnovna djelatnost ove ustanove je biblioteka i arhiva, a proširena je djelatnošću Službe zavičajne zbirke (muzejska djelatnost). Bibliotečka djelatnost obuhvata sljedeće organizacione jedinice: Odjeljenje za odrasle čitaoce, Odjeljenje za djecu i Referat zavičajne zbirke obaveznih primjeraka. Služba zavičajne zbirke bavi se prikupljanjem i obrađivanjem, deponovanjem i prezentovanjem muzejskog materijala u svrhu očuvanja kulturne baštine ove opštine. U prostornim kapacitetima ove ustanove održavaju se i brojne druge aktivnosti, poput: promocija knjiga i književne večeri, razne kreativne i edukativne radionice, izložbe, a svakako je najpoznatija manifestacija „Noć muzeja“.

### JU Sportski centar

Ova ustanova obuhvata multifunkcionalnu sportsku dvoranu površine oko

6.250 m2 i okolni prostor, koji se koristi u razne svrhe. Zahvaljujući kapacitetima koje posjeduje, pruža dobre uslove za razvoj različitih vrsta sporta, organizovanje i održavanje raznih sajmova, koncerata, kulturnih i svih drugih manifestacija koje okupljaju veliki broj učesnika i posjetilaca. Usluge ovog centra koriste brojni sportski klubovi, škole, udruženja i organizacije povodom organizovanja određenih aktivnosti, priredbi, takmičenja, a na raspolaganju je i građanima.

### Kulturne manifestacije

Pored tradicionalnih kulturnih aktivnosti i domaćih kulturnih udruženja i individualnih umjetnika, zapažen je i aktivan doprinos uglednih umjetnika i ličnosti koji su doprinijeli bogaćenju derventske kulturne scene. Najznačajniji nosioci kulturnih aktivnosti u opštini Derventa su: kulturno-umjetnička društva KUDM „Bosiljak“, SKUD „Derventa“ i SPKD „Prosvjeta“, SKK „Vihor“, UG „Uliks“, NVO „IMIC“, veći broj individualnih umjetnika, te posebno JU „Centar za kulturu“ i Narodna biblioteka „Branko Radičević“.

Tradicionalne manifestacije koje se održavaju svake godine su: Noć muzeja, Sajam kolekcionarstva, Raspjevani maj, Viva la muzika, Svetosavski bal, Likovna kolonija Patkovača, Međunarodni ilindanski pjesnički susreti na Prljači, Derventsko srce, Tebi, zvijezdo sjajna, Veče duhovne muzike, Festival etno pjesme, Vidovdanski koncert, Velikogospojinski sabor, Prkos fest, Godišnji koncerti KUD-ova, Bosiljkovanje itd.

## Sport

Derventa ima dugu tradiciju u razvoju sporta. Početkom XX vijeka osnivaju se prva sportska društva i klubovi. Najprije se 1919. godine osniva fudbalski klub

„Dečko“, preteča današnjeg FK „Tekstilac“. Razvoj rukometa počinje već naredne godine, a prvi odbojkaški klub u Derventi osnovan je 1933. godine. Kontinuirano i tokom vremena razvijaju se i drugi sportovi.

U Derventi danas djeluje 30 sportskih klubova, kolektiva i udruženja građana koji su u raznim sistemima takmičenja. U oblasti kolektivnih sportova nalazi se 12 klubova, tako da ovaj grad ima razvijene sljedeće sportove: rukomet, fudbal, odbojku, košarku, mali fudbal i kuglanje. Najznačajniji kolektivni klubovi, koji su najbolji promoteri grada, su Rukometni klub „Derventa“, koji nastupa u Premijer ligi BiH i FK

„Tekstilac“.

U okviru borilačkih sportova Derventu na različitim takmičenjima predstavlja šest klubova iz oblasti karatea, tae kwon do-a, kik boksa, boksa i drugih disciplina. Ovi klubovi osvajali su medalje na regionalnim, entitetskim i državnim takmičenjima, a posebno zapažene rezultate postigli su i na međunarodnoj sceni. U okviru međunarodnih prvenstava izdvajaju se uspjesi u kik boksu, sa ukupno sedam medalja osvojenih na prvenstvima Balkana, Evrope i Svijeta i dvije medalje na Evropskim kup takmičenjima.

Od ostalih sportova, koji se karakterišu kao individualni, zastupljeni su tenis, stoni tenis, šah, moto sportovi, ribolov i brojni drugi.

### Sportska infrastruktura

U pogledu sportske infrastrukture značajni su kapaciteti JU Sportsko kulturni centar, fudbalski teren FK „Tekstilac“ sa pomoćnim terenom pogodnim za treninge iz oblasti atletike, SRC „Olimp“, fiskulturne sale svih derventskih škola, kao i nedavno obnovljeno rukometno igralište „Partizanovo“, te veći broj privatnih sala za treninge. Svi sportski klubovi koriste ove kapacitete, premda njihov broj nije dovoljan i potrebni su brojni infrastrukturni zahvati, ovi sportski kapaciteti još uvijek uspijevaju da zadovolje sportske potrebe. U svrhu razvoja i promocije sporta u ruralnim sredinama, važna su i ulaganja u rekonstrukciju postojećih i izgradnju nedostajućih kapaciteta u ovim sredinama.

**Zaključak**

**Razvoj društvene infrastrukture u Derventi, s akcentom na obrazovanje, kulturu i sport, odražava kontinuirana nastojanja da se stvore uslovi za sveukupni društveni napredak. U oblasti obrazovanja, pozitivni pomaci su vidljivi u predškolskim ustanovama kroz ulaganja u kapacitete i programe, dok osnovne škole, i pored solidne kadrovske strukture i infrastrukture, trpe pritisak zbog pada broja učenika. Srednje obrazovanje se, s druge strane, razvija u skladu s potrebama lokalne privrede, što ukazuje na dobru stratešku usmjerenost.**

**Kulturni život u Derventi je živopisan i bogat tradicijom, institucije poput Centra za kulturu i Narodne biblioteke aktivno učestvuju u očuvanju nasljeđa i promociji kulturnih vrijednosti. Raznovrsne manifestacije i učešće brojnih udruženja ukazuju na kulturnu vitalnost grada.**

**Sport je dobro razvijen, posebno kroz kolektivne i borilačke discipline, ali i dalje zahtijeva ulaganja u infrastrukturu, posebno u ruralnim područjima. Sportski centar, sa svojom multifunkcionalnom dvoranom, pruža prostor za razne aktivnosti, od sportskih do kulturnih događaja. Ova infrastruktura je od suštinske važnosti za razvoj fizičke aktivnosti i sportske kulture u ovom gradu, ali i za organizaciju važnih lokalnih i regionalnih manifestacija.**

**Sinergija ovih oblasti ključna je za očuvanje društvene kohezije i izgradnju funkcionalne i održive zajednice.**

## Zdravstvena zaštita


Zdravstvena zaštita na području grada Derventa pruža se putem Javne zdravstvene ustanove (JZU) Dom zdravlja Derventa, kao i nekoliko privatnih zdravstvenih ustanova. Dom zdravlja Derventa je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu po modelu porodične medicine, a koja je osnovana za područje grada Derventa. Smješten je u dvije zgrade površine 4.067,49 m² i dvije ambulante porodične medicine na terenu, površine 200 m2. Dio specijalističkih usluga obavlja se u Domu zdravlja, a ostala sekundarna zdravstvena zaštita u Opštoj bolnici u Doboju.

Dom zdravlja Derventa obuhvata različite zdravstvene službe. Služba porodične medicine, koja obuhvata dvanaest timova, odgovorna je za primarnu zdravstvenu zaštitu stanovništva. Pored toga, unutar ustanove funkcionišu specijalističke ambulante, kao što su ginekološka i pedijatrijska ambulanta, kao i radiološka, laboratorijska, i stomatološka služba. Hitna medicinska pomoć i preventivna dječija i opšta stomatologija takođe su važne komponente u pružanju usluga. U sastavu ustanove su i Služba za higijensko-epidemiološku zaštitu, Centar za fizikalnu rehabilitaciju i Centar za zaštitu mentalnog zdravlja, čime je omogućena kompleksna zdravstvena podrška svim segmentima stanovništva.

### Struktura zaposlenih u JZU Dom zdravlja Derventa

****

Izvor: Izvještaj o radu Dom zdravlja Derventa



Izvor: Izvještaj o radu Dom zdravlja Derventa

U proteklom vremenu ova ustanova je ostvarila značajan napredak u oblasti pružanja primarne zdravstvene zaštite, kadrovskog unapređenja, tehničke opremljenosti i saradnje sa lokalnom zajednicom i višim zdravstvenim nivoima.

Jedan od najvažnijih dometa jeste resertifikacija ustanove od strane Agencije ASKVE, čime je Dom zdravlja Derventa potvrdio visok nivo bezbjednosti i kvaliteta usluga. Poseban značaj ima i podatak da je ova ustanova tek druga u RS koja je ponovo stekla sertifikat, što govori o visokom stepenu organizacije i usaglašenosti sa standardima.

Pored toga, evidentan je snažan fokus na kontinuiranu edukaciju medicinskog osoblja – od hitne pomoći, imunizacije, RTG i UZV službe, pa do menadžmenta. Takva praksa doprinosi unapređenju stručnosti i kvaliteta usluga, te ukazuje na dugoročno održiv pristup razvoju kadrovskih kapaciteta.

Povećana je dostupnost zdravstvenih usluga kroz rad u dvije smjene, a unapređena je i saradnja sa Medicinskom školom, što osigurava razvoj budućeg kadra. Posebnu vrijednost imaju aktivnosti Centra za promociju zdravlja, uključujući akcije u zajednici (npr. Svjetski dan zdravlja, oralnog zdravlja, mentalno zdravlje adolescenata), koje promovišu preventivu kao ključni segment javnog zdravlja.

Unapređena je tehnička opremljenost nabavkom novih uređaja (spirometar, dermatoskop, holter pritiska), kao i adaptacijom prostora i obnovom infrastrukture. Unapređen je informacioni sistem, a ulaganja u energetsku efikasnost i modernizaciju opreme planirani su i u narednom periodu.

Ustanova je u navedenom periodu obavila preko 32.000 pregleda u porodičnoj medicini, skoro 99.000 laboratorijskih analiza, kao i veliki broj specijalističkih, pedijatrijskih, ginekoloških i stomatoloških usluga. Patronažna služba i vakcinacija takođe su dale značajan doprinos javnom zdravlju.

Dom zdravlja Derventa je pokazao je visok nivo organizacije, unaprijedio kvalitet usluga, jačao kadrovske i tehničke kapacitete, te povećao povjerenje građana. Ipak, održivost ovog razvoja zavisi od daljih napora u jačanju kadrovskog potencijala,

ulaganju u specijalizovane usluge i kontinuiranom unapređenju saradnje sa višim zdravstvenim institucijama.

## Socijalna zaštita

Socijalna briga za lica kojima je potrebna pomoć jedna je od važnih oblasti kojima se lokalna zajednica, kroz nadležne ustanove, bavi. Zbog sve težih uslova života, kao i zbog sve većeg broja starih lica kojima je potrebna pomoć, rad ovakvih ustanova je od velike važnosti. Posebno su osjetljivi problemi vezani za lica sa smetnjama i poteškoćama u razvoju, kao i problemi vezani za osobe s invaliditetom. U gradu Derventa djeluje nekoliko ustanova čija je primarna djelatnost zbrinjavanje lica koja ne mogu sama da se staraju o sebi ili porodici.

JU Centar za socijalni rad

U ovoj javnoj ustanovi ostvaruju se zakonom utvrđena prava i obezbjeđuje se pružanje usluga socijalne zaštite regulisane zakonom. Centar obavlja poslove iz oblasti:

* socijalne
* porodično-pravne
* krivično-pravne
* dječije zaštite

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Maloljetna lica – korisnici socijalne zaštite** | | | | |
| **Godina** | **Ugroženi porodičnom situacijom** | **Lica sa smetnjama u psihičkom i fizičkom razvoju** | **Lica društveno neprihvatljivog**  **ponašanja** | **Ukupno** |
| **2019** | 60 | 131 | 1 | 192 |
| **2020** | 12 | 121 | 3 | 136 |
| **2021** | 24 | 105 | 6 | 135 |
| **2022** | 27 | 119 | 5 | 151 |
| **2023** | 35 | 107 | 6 | 148 |

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Punoljetna lica – korisnici socijalne zaštite** | | | | | | |
| **Godin a** | **Korisnici subvenci- oniranja troškova** | **Lica**  **društveno- neprihvatljivog ponašanja** | **Psihički bolesna lica** | **Lica koja nemaju dovoljno**  **prihoda za izdržavanje** | **Lica u stanju različitih socijalno**  **zaštitnih potreba** | **Ukupno** |
| **2019** | 1 |  | 8 | 168 | 32 | 209 |
| **2020** | 3 | 30 | 10 | 118 | 18 | 179 |
| **2021** | 1 | 37 | 12 | 101 | 35 | 186 |
| **2022** |  | 28 |  | 78 |  | 106 |
| **2023** | 3 | 18 |  | 69 |  | 90 |

Izvor: Republički zavod za statistiku Republike Srpske

Socijalna zaštita obezbjeđuje se za građane koji su nesposobni za rad, nemaju sredstva za život, niti srodnike koji su u zakonskoj obavezi i mogućnosti za izdržavanje. U obavljanju dužnosti Centar sarađuje sa korisnikom, porodicom, građanima, zdravstvenim i vaspitno – obrazovnim institucijama, ustanovama za osposobljavanje i rehabilitaciju, organizacijom Crvenog krsta i drugim brojnim udruženjima i asocijacijama građana.

Socijalna zaštita je organizovana djelatnost, usmjerena na suzbijanje i otklanjanje uzroka i posljedica stanja socijalne potrebe i pružanje pomoći građanima i njihovim porodicama kada se nađu u stanju socijalne potrebe. Korisnici imaju pravo na novčanu pomoć, pomoć u kući, usluge socijalnog rada, zdravstveno osiguranje, troškove sahrane itd.

Centar, takođe, brine i o licima koja su se našla u potrebi za smještanjem u ustanove socijalne zaštite, za zbrinjavanje u hraniteljske porodice i druge ustanove, a bavi se i brojnim drugim aktivnostima.

### JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“

Ova ustanova socijalne zaštite osnovana je u Derventi 1947. godine i sve do 2012. godine nosila je naziv Zavod za slijepe i slabovide „Budućnost“ Derventa. Djelatnost ustanove obuhvata osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje slijepih i slabovidih učenika – učenika sa višestrukim smetnjama. Budući da je ova ustanova jedina ovakvog tipa u RS, učenicima se obezbjeđuje smještaj, ishrana, primarna zdravstvena zaštita, kulturno - zabavne i rekreativno – rehabilitacione aktivnosti. Ustanova ima osnovnu i srednju školu s internatom, dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju, kao i radionice za praktičnu obuku i rad. U saradnji sa roditeljima JU „Budućnost“ nastoji da pruži maksimalnu podršku licima sa smetnjama u razvoju u obrazovanju, vaspitanju, zapošljavanju, te potpunoj integraciji ove populacije u društvenu sredinu.

### JU Gerontološki centar Derventa

Centar pruža usluge stalnog smještaja za pokretne, polupokretne i nepokretne korisnike u apartmanskom i zajedničkom sobnom smještaju, dnevni boravak i privremeni smještaj, te otvorenu vaninstitucionalnu zaštitu starih, iznemoglih i hronično oboljelih lica. Komleks se satoji od 3 objekta povezana u jednu građevinsko- funkcionalnu cjelinu koju čine 17 moderno opremljenih apartmana i 17 soba sa adekvatnim prostorijama za zajdnička druženja, savremeno opremljenom kuhinjom i restoranom, prostorijama za stručna lica i upravu ukupne površine 2.950 m2 i kapaciteta prijema 100 korisnika. Objekat okružuje dvorište površine 14 000 m2 .

### Dom za starija lica „Zlatni Lug“

Ova privatna ustanova osnovana je 2014. godine. Osnovna djelatnost ove ustanove je zbrinjavanje lica starije životne dobi, a pruža im adekvatan medicinski nadzor, zaštitu i bezbjednost, te smještaj u savremeno opremljenim apartmanima, a na raspolaganju svih korisnika su i restoran, prostor za rehabilitaciju, ambulanta i druge usluge.

U oblasti socijalne zaštite, kao i brige za lica sa poteškoćama, posebno djece, važna je sinergija među svim akterima. Lokalna zajednica brojnim programima učestvuje u razvoju i održavanju ovog sektora. Važna je i dobra saradnja svih ustanova ovog tipa međusobno, kao i sa republičkim nadležnim organima. Aktivnosti OO Crvenog krsta u Derventi, te raznih udruženja građana od ključne su važnosti za pronalaženje rješenja za pitanja ove populacije, a značajan je i doprinos volontera.

**Zaključak**

**Zdravstvena i socijalna zaštita u Derventi su ključne oblasti za poboljšanje kvaliteta života stanovništva, ali i dalje se suočavaju s brojnim izazovima. Glavni izazovi u zdravstvu su nedostatak medicinskog kadra, preopterećenost osoblja, zastarjela oprema i ograničena finansijska sredstva. Predložene mjere unapređenja uključuju kadrovsko jačanje, tehničku modernizaciju, poboljšanje interne komunikacije i saradnju sa privatnim i lokalnim partnerima. Socijalna zaštita raspolaže organizovanom institucionalnom mrežom, ali je ograničena kapacitetima za dnevne boravke i nedovoljnim brojem stručnog kadra. Razvoj mobilnih timova, podrška socijalnom preduzetništvu i bolje korišćenje dostupnih fondova predstavljaju realne prilike za unapređenje sistema. Demografsko starenje i ekonomska nestabilnost povećavaju pritisak na socijalne usluge i zahtijevaju proaktivan pristup u planiranju. Obje oblasti moraju biti strateški usklađene i usmjerene na izgradnju održivih, finansijski stabilnih i kadrovski jakih sistema podrške građanima.**

## Civilno društvo

Organizacije civilnog društva (OCD) predstavljaju važan stub savremenog društva, jer svojim djelovanjem doprinose sveukupnom društvenom razvoju, unapređenju kvaliteta života građana, te podsticanju ekonomskog i poljoprivrednog napretka. Njihova uloga je posebno značajna u obezbjeđivanju aktivnog učešća svih društvenih skupina, uključujući marginalizovane i osjetljive kategorije stanovništva. Lokalna uprava Grada Derventa prepoznaje značaj ovih organizacija i kontinuirano pruža podršku njihovom radu.

Veliki broj ovih udruženja aktivno realizuje niz projekata u okviru svog djelokruga, a mnoge aktivnosti se sprovode upravo zahvaljujući učešću u projektnim

inicijativama koje obezbjeđuju dodatna finansijska sredstva i unapređuju organizacione kapacitete. Posebno je važno istaći značaj međusobne saradnje između aktera civilnog društva, kao i njihovo povezivanje na širem – regionalnom, državnom i međunarodnom nivou, što dodatno jača njihov uticaj i kapacitete.

Organizacije civilnog društva u Derventi djeluju u različitim oblastima, ali se mogu svrstati u sljedeće kategorije:

* Udruženja građana koja zastupaju interese specifičnih grupacija
* Udruženja proistekla iz ratnog perioda
* Udruženja koja se bave pitanjima lica sa posebnim potrebama
* Udruženja sa društveno-ekonomskim misijama
* Udruženja sa ekološko-prirodnjačkom orijentacijom
* Udruženja koja se bave omladinskim pitanjima
* Udruženja koja promovišu sport
* Udruženja usmjerena na očuvanje i razvoj kulture

Prema podacima Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti, na području grada aktivno djeluje oko 78 organizacija civilnog društva. Od tog broja, na javne pozive jedinice lokalne samouprave redovno aplicira u prosjeku oko 60 organizacija.

U budžetu za 2025. godinu, planirana su sredstva u iznosu od 1.085.000,00 KM namijenjena za podršku radu OCD. Najveći dio ovih sredstava – oko 600.000,00 KM ili 55% – opredijeljen je za udruženja iz oblasti sporta, dok je za ostale kategorije civilnog društva izdvojeno 485.000,00 KM ili 45%. Ovi podaci ukazuju na značajnu dominaciju sportskih udruženja u strukturi finansijske podrške na području Grada Derventa.

**Zaključak**

**Organizacije civilnog društva u Gradu Derventa imaju značajnu ulogu u unapređenju društvenog i ekonomskog razvoja, kao i u podršci različitim društvenim grupama. Njihovo djelovanje je raznovrsno i obuhvata više oblasti, od socijalnih i ekoloških do kulturnih i sportskih. Lokalna samouprava kontinuirano podržava njihov rad, posebno kroz finansijske podsticaje i javne pozive. U 2025. godini, najveći dio budžetskih sredstava namijenjenih OCD usmjeren je na sportske organizacije. Ova struktura finansiranja ukazuje na potrebu da se i ostalim sektorima civilnog društva omogući ravnomjernija podrška radi podsticanja balansiranog razvoja.**

## Civilna zaštita

Civilna zaštita predstavlja organizovan i objedinjen oblik upravljanja i organizovanja snaga i subjekata sistema zaštite na sprovođenju preventivnih i operativnih mjera u svrhu zaštite i spasavanja ljudi i dobara od posljedica elementarnih nepogoda i drugih nesreća, ubrajajući i mjere oporavka od navedenih posljedica.

Zaštitu i spasavanje na teritoriji opštine Derventa obavljaju:

Gradski štab za vanredne situacije, jedinice specijalizovane i opšte namjene, timovi civilne zaštite, povjerenici zaštite i spasavanja, organizacione jedinice opštinske uprave, privredna društva i njihove jedinice i timovi, udruženja građana i nevladine organizacije, te profesionalne i hitne službe (vatrogasci, medicinske, veterinarske službe i dr).

Aktivnosti zaštite i spasavanja podrazumijevaju:

* preventivne aktivnosti zaštite i spasavanja
* operativne aktivnosti zaštite i spasavanja
* aktivnosti u slučaju neposredne prijetnje i rizika od opasnosti
* aktivnosti za vrijeme rizika i opasnosti
* aktivnosti otklanjanja posljedica od nastale opasnosti.

**Zaključak**

**Sistem civilne zaštite u Derventi predstavlja organizovanu mrežu subjekata odgovornih za reagovanje na prirodne i tehnološke opasnosti, ali trenutna analiza ukazuje na brojne nedostatke. Najveći izazovi su poplave, zemljotresi i požar, pri čemu je problematična nedovoljna opremljenost i obučenost službi, kao i nerazvijena preventivna infrastruktura. Nedostatak integrisanog sistema, slaba koordinacija institucija i odsustvo kontinuirane obuke dodatno ugrožavaju efikasnost odgovora. Neophodan je sistemski pristup koji uključuje modernizaciju, edukaciju i jačanje institucionalne saradnje radi unapređenja bezbjednosti.**

## Infrastruktura

Prostorno-planska dokumentacija

Grad Derventa je usvojio Prostorni plan za period 2018-2035. godina, kao najznačajniji dokument u prostornom planiranju lokalne zajednice. Naselje Derventa, kao administrativni centar grada, ima urađen Urbanistički plan. Prostornim planom utvrđena je obaveza donošenja ostalih planskih dokumenata prostornog uređenja, te je potrebno, u skladu sa finansijskim mogućnostima, u kontinuitetu nastaviti sa aktivnostima izrade istih.

### Saobraćaj

Zahvaljujući specifičnom geografskom položaju, Derventa ima važnu saobraćajnu i tranzitnu poziciju. Od panevropskog saobraćajnog koridora X (koji spaja Zapadnu i Srednju Evropu sa najjužnijim dijelovima kontinenta) udaljena je oko

30 km, a najbliža tačka uključenja na ovu saobraćajnicu je u Slavonskom Brodu. Saobraćajni značaj grada Derventa i njen ukupni doprinos u mreži putne infrastrukture Republike Srpske značajno će se povećati priključkom na trasu autoputa „9. januar“, kao i završetkom koridora 5-C, koji će prolaziti nedaleko od teritorijalne granice grada.

Udaljenost većih gradova od Dervente

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gradovi** | **Udaljenost od Dervente** | **Procijenjeno vrijeme putovanja** |
| **Banja Luka** | **91 km** | **1h 17 min** |
| **Sarajevo** | **186 km** | **2h 48 min** |
| **Zagreb** | **217 km** | **2h 25 min** |
| **Beograd** | **242 km** | **2h 38 min** |
| **Budimpešta** | **386 km** | **4h 08 min** |
| **Beč** | **590 km** | **oko 6h** |

Drumski saobraćaj je značajno razvijen, a putna infrastruktura na teritoriji grada Derventa je u zadovoljavajućem stanju. Željeznički i vazdušni saobraćaj u Derventi nisu razvijeni. Najbliža željeznička stanica je u Doboju, dok je najbliže uključenje na željezničku magistralu Jasenice–Đevđelija u Slavonskom Brodu. Aerodromi u Banjoj Luci i Tuzli su najpristupačniji i udaljeni su oko 90 km od Dervente, a značajna je i blizina aerodroma u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu. Rijeka Sava je plovna


čitavom dužinom toka koji pripada Derventi, a najbliže luke nalaze se u Šamcu i Brčkom.

Putna infrastruktura

Dužina putne mreže na teritoriji grada Derventa iznosi 673,477 km. Procentualno najveći dio mreže čine nekategorisani putevi (44,82%), kao i mreža lokalnih puteva (33,08%).

Svi javni putevi na području grada Derventa razvrstani su na:

* magistralne puteve (ukupne dužine 55,841 km)
* regionalne puteve (ukupne dužine 27,207 km)
* lokalne puteve (ukupne dužine 226,018 km)
* nekategorisane puteve (ukupne dužine 306,257 km)
* gradske ulice (ukupne dužine 58,154 km)



Izvor: Odluka o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica

Derventa je mrežom magistralnih i regionalnih puteva koji prolaze njenom teritorijom dobro povezana sa svim važnijim centrima i saobraćajnicama unutar RS i BiH.

Veći dio saobraćajnica u osnovi zadovoljava tehničke i saobraćajne elemente predviđene za kategoriju puta kojoj svaka pojedinačno pripada. Javne saobraćajnice se redovno održavaju planiranom dinamikom, a posebno se vodi računa o saniranju udarnih rupa i oštećanja na lokalnim kategorisanim i nekategorisanim putevima, kao i gradskim ulicama, kako bi se saobraćaj odvijao u što bezbjednijim uslovima. U svrhu boljeg protoka saobraćaja u samom gradu je izgrađeno 6 kružnih raskrsnica, a u

budućnosti je planirana i izgradnja novih, na mjestima na kojima bi takva regulacija saobraćaja bila efikasnija.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Vrsta puta*** | ***Dionica*** | ***Dužina (m)*** |
| **Magistralni** | M-14.1 Derventa - Trstenci | 16.450 |
| M-16.1 Derventa - Tromeđa | 10.563 |
| M-17.2 Derventa - Brod | 12.200 |
| M-17.2 Derventa - Brezici | 16.628 |
| **Regionalni** | R 472 Polje - Podnovlje | 16.960 |
| R 474 Živinice - Mišinci | 10.247 |
| ***Vrsta puta*** | ***Dužina (m)*** | |
| **Lokalni** | Ukupno | 226.025 |
| ***Udio u %*** | |
| Asfalt | 69,2 |
| Makadam | 30,8 |
|  | | |
| **Nekategorisani putevi (m)** | | 306.257 |
| **Gradske ulice (m)** | | 57.754 |

Izvor: Odluka o razvrstavanju, upravljanju i zaštiti lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica

U gradu Derventa su tokom prethodnih godina uložena značajna sredstva u projekte izgradnje i modernizacije putne infrastrukture, a poslovi u ovoj oblasti biće i dalje nastavljeni planiranom dinamikom i u skladu sa raspoloživim budžetom.

Javni prevoz putnika na području grada Derventa čine: prigradski linijski autobuski prevoz, javni masovni prevoz putnika i vanlinijski – taksi prevoz putnika. Derventa je autobuskim saobraćajem dobro povezana sa svim važnijim centrima u zemlji, regiji i Evropi. Seoska područja grada Derventa, takođe, imaju redovne autobuske linije koje ih povezuju sa gradom.

### Komunalna infrastruktura

Postojeća komunalna infrastruktura u gradu Derventi uključuje vodosnabdijevanje, kanalizacionu mrežu, sistem odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, održavanje čistoće javnih i zelenih površina i elektrosnabdijevanje. Stanje komunalne infrastrukture u gradu Derventi, prema zadnjim raspoloživim podacima, u globalu je zadovoljavajuće. Poslove iz ovih oblasti obavljaju „Komunalac“ a.d. Derventa i MH „ERS“ ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj – radna jedinica Derventa, koja posluje u sastavu MH „ERS“ MP a.d. Trebinje.

Vodosnabdijevanje i kanalizacija

Poslovi održavanja i upravljanja vodovodnom i kanalizacionom mrežom povjereni su preduzeću „Komunalac“ a.d. Derventa, koje je pravni sljedbenik preduzeća

„Vodovod“ iz Dervente, osnovanog davne 1897. godine. Društvo obavlja djelatnosti od opšteg društvenog i privrednog značaja, a osnovne djelatnosti su:

* -sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
* -prikupljanje i odvodnja otpadnih i oborinskih voda
* -prikupljanje i odlaganje neopasnog otpada
* -reciklaža raznovrsnog materijala
* -uvođenje i održavanje instalacija vodovoda, kanalizacije
* -djelatnosti uređenja parkova, zelenih i rekreacionih površina
* -ostale djelatnosti čišćenja

### Vodosnabdijevanje

Grad Derventa, njena prigradska naselja kao i dio ruralnog područja Grada vodom za piće snabdijevaju se putem gradskog vodovodnog sistema uz korišćenje prirodnih vrela na području Lupljanice i Modrana i podzemnih voda iz aluvijona rijeke Save, sa vodozahvata Koraće. Ostali dio Grada vodom se snabdijeva putem individualnih izvora (prirodna vrela i bunari) ili lokalnih, seoskih vodovoda: Drijen, G.Detlak i Velika. Selo Trstenci je spojeno na srbački vodovodni sistem.

Danas osnovu gradskog sistema vodosnabdijevanja čine tri vodozahvata ukupne izdašnosti **100 l/s**, Lupljanica : 20 l/s, Koraće : 40 l/s, Bilića Vrelo : 40 l/s, **55** kilometara primarnih transportnih cjevovoda, **5.350 m3** rezervoarskog prostora, te oko **687** kilometara razvodne i priključne mreže.

Distribucija vode u gradu vrši se putem rezervoara i podijeljena je u tri visinske zone (zbog konfiguracije terena). Ovim sistemom vodom se snabdijeva oko **21.000** stanovnika (procjena) od ukupno **25.922** stanovnika grada Derventa (popis iz 2013., Republički zavod za statistiku RS, Banja Luka, 2017.), ili **81% stanovništva grada** , i sve privredne i druge organizacije na području grada.

Zaključno sa 2024. god. na gradskom vodovodnom sistemu grada Derventa je registrovano **10.268** potrošača (korisnika), od kojih **710** pravna lica (privreda i ustanove) a ostalo čine domaćinstva. Od ukupno 7.291 izvedena priključka na vodovodnu mrežu, 3.246 priključka je izvedeno na seoskom području i 4.675 priključka na gradskom području. Na gradskom području je priključeno 3.805 individualna stambena objekta, 177 objekta kolektivnog stanovanja (zajednice etažnih vlasnika), 629 privredna objekta (trgovačko-ugostiteljske i zanatske radnje), 33 objekta javnih ustanova i 31 industrijska objekta.

Voda u sistem se pumpa iz tri crpne stanice: Lupljanica, Koraće i Bilića Vrelo, i doprema do rezervoara : Vrhovi, Babino brdo, Gakovac, Tomasovo brdo, Plehan, Glavica, Polje, Miškovci, Markovac i Kostreš a zatim u distributivnu mrežu potrošačima.

Godišnji prosjek ukupno proizvedene vode za 2024. godinu iznosi **51,39 l/s**, odnosno po crpilištima, Lupljanica **14,14 l/s**, Bilića Vrelo **13,06** l/s, i Koraće **24,19 l/s**.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Mjesec** | **PROIZVODNjA VODE (m³)** | | |
| **LUPLjANICA** | **BILIĆA VRELO** | **KORAĆE** |
| **Januar** | **39.151** | **48.214** | **65.097** |
| **Februar** | **30.874** | **15.481** | **62.294** |
| **Mart** | **29.997** | **27.698** | **66.549** |
| **April** | **29.954** | **39.392** | **63.065** |
| **Maj** | **33.494** | **37.024** | **69.295** |
| **Jun** | **34.144** | **37.204** | **66.069** |
| **Jul** | **43.801** | **39.076** | **65.736** |
| **Avgust** | **40.154** | **39.949** | **62.989** |
| **Septembar** | **43.651** | **32.575** | **58.999** |
| **Oktobar** | **43.691** | **23.593** | **62.814** |
| **Novembar** | **38.111** | **33.831** | **56.962** |
| **Decembar** | **38.806** | **37.931** | **63.037** |
| **Ukupno** | **445.828** | **411.968** | **762.906** |

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OBRAČUNSKI PERIOD**  **(mjesec)** | **BILANS (m³)** | | | | |
| **PROIZVEDENO** | **FAKTURISANO** | | **NEOBRAČUNATO** | |
| **Januar** | **152.462** | **74.274** | **48,72%** | **78.188** | **51,28%** |
| **Februar** | **108.649** | **72.902** | **67,10%** | **35.747** | **32,90%** |
| **Mart** | **124.244** | **66.776** | **53,75%** | **57.468** | **46,25%** |
| **April** | **132.411** | **75.037** | **56,67%** | **57.374** | **43,33%** |
| **Maj** | **139.813** | **88.16** | **63,06%** | **51.653** | **36,94%** |
| **Jun** | **137.417** | **82.51** | **60,04%** | **54.907** | **39,96%** |
| **Jul** | **148.613** | **88.047** | **59,25%** | **60.566** | **40,75%** |
| **Avgust** | **143.092** | **106.91** | **74,71%** | **36.182** | **25,29%** |
| **Septembar** | **135.225** | **98.359** | **72,74%** | **36.866** | **27,26%** |
| **Oktobar** | **130.098** | **80.792** | **62,10%** | **49.306** | **37,90%** |
| **Novembar** | **128.904** | **88.639** | **68,76%** | **40.265** | **31,24%** |
| **Decembar** | **139.774** | **72.109** | **51,59%** | **67.665** | **48,41%** |
| **Ukupno** | **1.620.702** | **994.515** | **61,36%** | **626.187** | **38,64%** |

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

Na osnovu bilansa vode za 2024. god. proizvedeno je i isporučeno u sistem 1.620.702 m3 vode, od čega je fakturisano 994.515 m3 (prihodovana voda) ili **61,36%,** dok ostali dio spada u nefakturisanu vodu 626.187 m3 (neprihodovana voda) ili **38,64%**.

Razloga ovako značajnih gubitaka ima nekoliko. Najveći od njih je dotrajalost mreže u gradskom području, nelegalno korišćenje, nedostatak opreme za detekciju i mjerenje i smanjena angažovanost na otklanjanju kvarova na mreži zbog intenzivnih aktivnosti na proširenju mreže u južnim dijelovima grada.

Najbolji efekti smanjenja gubitaka se postižu zamjenom dotrajalih cjevovoda, što znači da je potrebno planirati dokumentaciju i materijalna sredstva za ove rekonstrukcije, kako bi se postigao evropski **model zamjene 2% cjevovoda godišnje**, odnosno da vijek trajanja cjevovoda ne prelazi 50 godina.

Rekonstrukcija i izgradnja vodovodne mreže užeg gradskog jezgra je vršena početkom 80-tih godina prošloga vijeka od liveno-željeznih cijevi, čija je starost 40 i više godina i predstavlja dio mreže na kojoj se evidentiraju najveći gubici vode. Sanacijom kvarova na pomenutom cjevovodu samo se postižu kratkiročni efekti u smanjenju gubitaka, pošto se ubrzo na istim javljaju novi kvarovi samo na drugim lokacijama.

Za dugoročno smanjenje gubitaka neophodno je izraditi program sanacije dotrajalih dijelova vodovodnog sistema na osnovu kojih bi se uradili projekti rekonstrukcije, i obezbijediti sredstva i način finansiranja istih.

Za sprovođenje definisanih aktivnosti i ostvarenje zacrtanog plana na otkrivanju kvarova i smanjenju gubitaka na sistemu vodosnabdijevanja potrebna su velika materijalna sredstva, što sa postojećim tarifama nije moguće ostvariti, a to upućuje na lokalnu zajednicu koja odobrava tarife, i predstavlja uslov energičnog zaokreta u smanjenju gubitaka.

U 2024. godini od ukupno **10.268** registrovana korisnika na vodovodnoj mreži, 710 korisnika je u privredi i javnom sektoru, a ostalo čine domaćinstva. Utoku 2024.godine izvršeno je priključenje 854 novih potrošača na vodovodni sistem što je rezultat širenja vodovodne mreže na južni dio opštine Derventa kroz projekat

„Vodovod Osinja“.

### Prikupljanje i odvodnja oborinskih i fekalnih voda

Razvoj kanalizacione infrastrukture u Derventi započeo je početkom 20. vijeka, ali je njegova realizacija dugo vremena zaostajala za urbanim širenjem grada. Zbog toga brojna naselja poput Potočana, Jasikovače, Luga i drugih i danas nemaju kanalizacionu mrežu, već otpadne vode ispuštaju u prirodu, što predstavlja značajan ekološki i sanitarni problem.

Postojeći sistem kanalizacije obuhvata oko 60% gradskog područja i pripada mješovitom tipu – isti kolektori prikupljaju i fekalne i oborinske vode iz domaćinstava, industrije i malih privrednih subjekata. Preostalih 40% stanovništva otpadne vode odvodi u septičke jame ili otvorene kanale, bez jasne

evidencije o njihovom broju, stanju i pražnjenju. Većina tih jama nije izgrađena po propisima, pa često zagađuju podzemne i površinske vode.

Prema važećem urbanističkom planu, predviđena je modernizacija sistema prelaskom sa mješovitog na separatni sistem odvodnje, pri čemu bi sve otpadne vode, sa obje strane rijeke Ukrine, bile sakupljane glavnim i sekundarnim kolektorima, dovedene do jedne lokacije i prečišćene prije ispuštanja u rijeku. Iako je još 1986. izrađena tehnička dokumentacija za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda na ušću Žirovine u Ukrinu, ona je danas zastarjela i zahtijeva reviziju i prilagođavanje savremenim tehnologijama.

Odvodnja na desnoj obali Ukrine oslanja se na glavni kolektor koji prati prirodni pad terena, dok lijeva obala ima dva glavna kolektora, izgrađena u različitim periodima (1987. i 2011. godine), uz niz prepumpnih stanica. Iako su kolektori povezani preko rijeke potisnim cjevovodom, on je tokom rata oštećen i van funkcije. Centralna prepumpna stanica PS-2 „Novi most“ nikada nije puštena u rad jer nije povezana na elektroenergetsku mrežu, pa trenutno sve sakupljene vode lijeve obale direktno završavaju u Ukrinu, bez prečišćavanja.

Kanalizaciona mreža grada Dervente duga je preko 40 km – od čega 33 km čini mješoviti sistem, fekalni 6.5 km i atmosferski 1,3 km.

Postojeći betonski kolektori, građeni prije 50–60 godina, u lošem su stanju i potrebna je njihova hitna i fazna rekonstrukcija, naročito uz saobraćajnice, sa prelaskom na savremeni separatni sistem.

Održavanje mreže obuhvata odštopavanje, ispiranje, sanaciju šahtova, prepumpnih stanica, kao i dezinfekciju i deratizaciju. U 2024. godini broj korisnika kanalizacionog sistema povećan je na 5.164, što predstavlja skroman rast, ali ukazuje na postepeno širenje sistema.

Uzimajući u obzir trenutno stanje, modernizacija i izgradnja savremenog sistema kanalizacije i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda predstavljaju prioritetni zadatak radi zaštite životne sredine i unapređenja komunalne infrastrukture u gradu.

### Prikupljanje, transport i deponovanje čvrstog otpada

Postojeća, privremena deponija otpada (Velika Vuletićka), površine 25.000 m2, smještena je na lokaciji u Polju, a s obzirom na način zbrinjavanja otpada, spada u red smetlišta. Saglasnost na lokaciju deponije, kao i urbanističko-tehnički uslovi izdavani su privremeno, u više navrata od 1982. godine, a tek 2009. godine dozvoljeno je korištenje postojeće privremene lokacije deponije do uspostavljanja regionalne sanitarne deponije.

Lokacija deponije djelimično je ograđena, snabdjevena je električnom energijom, vodom i video nadzorom. Na lokaciji deponije nalazi se objekat čvrste izgradnje sa mokrim čvorom (portirnica), 400 m2 asfaltne površine za recikliranje čvrstog otpada, te nadstrešnica od 102 m2 za parkiranje buldožera i recikliranje čvrstog

otpada. Prekrivanje deponovanog otpada zemljom ne vrši se svakodnevno, već povremeno, a deratizacija, dezinfekcija i dezinsekcija vrši se redovno.

Usluga odvoza komunalnog otpada za domaćinstva podijeljena je u tri kategorije zavisno od površine objekta, što se vidi iz sljedećeg pregleda:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Površina objekta** | **Broj objekata** | | | | | **Učećše (2024.**  **god.)** |
| **Godina** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Do 50 m2 | 2.099 | 1.243 | 1.307 | 1.321 | 1.062 | 12,40% |
| 51-100 m2 | 2.446 | 3.312 | 1.793 | 1.813 | 3.878 | 45,27% |
| Preko 100 m2 | 3.636 | 3.726 | 5.380 | 5.430 | 3.626 | 42,33% |
| UKUPNO: | 8.181 | 8.281 | 8.480 | 8.564 | 8.566 | 100% |

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

Категорија домаћинстава којима се пружа услуга одвоза комуналног отпада

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

2020

2021

2022

2023

2024

До 50 m2 51-100 m2 Преко 100 m2

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta/godina** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Domaćinstva | 8036 | 8181 | 8281 | 8480 | 8564 | 8714 |
| Grad | 7172 | 7218 | 7268 | 7368 | 7418 | 6155 |
| Selo | 864 | 963 | 1013 | 1112 | 1146 | 2559 |
| Privreda i javni sektor | 690 | 698 | 675 | 694 | 700 | 653 |
| **UKUPNO:** | 8726 | 8879 | 8956 | 9174 | 9264 | 9367 |

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

Корисници којима се пружа услуга одвоза комуналног отпада

10000

8000

6000

4000

2000

0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Домаћинства град село Привреда и јавни сектор

Izvor: „Komunalac“ a.d. Derventa

U 2024. godini uslugom odvoza komunalnog otpada bilo je pokriveno 9.367 korisnika, i to: 8.714 domaćinstava od kojih 6.155 u gradu i u selima 2.559, te 653 pravnih lica i subjekata javnog sektora. Iz grafikona se može zaključiti kontinuirano proširenje usluga odvoza komunalnog otpada na ruralna područja. U 2024. godini vršilo se izdvajanje sekundarnih sirovina na deponiji – pet ambalaže, kartona i najlona koje su sa deponije vožene na reciklažu.

### Prikupljanje i isporuka sekundarnih sirovina

Derventa raspolaže sa Centrom za reciklažu otpada smještenim u industrijskoj zoni površine oko 2.100 m2 radnog prostora, nadstrešnicom za razvrstavanje otpada te pratećom infrastrukturom. U okviru ove djelatnosti prikuplja se karton, papir, najlon i pet ambalaža. Sekundarne sirovine se prikupljaju kod industrijskih korisnika uz kontejnerski odovoz, ručnim prikupljanjem kod trgovačkih radnji i iz namjenskih kontejnera za komunalni otpad uz prevoz traktorom ili malim kamionom i teretnim kombinovanim vozilom. Razvrstane sekundarne sirovine se baliraju i isporučuju specijalizovanim organizacijama za te namjene. Stalna aktivnost se vodi na razvrstavanju otpada na mjestu nastajanja, međutim neizgrađena svijest građana i nedovoljne kaznene mjere ni u 2024. godini nisu dale očekivane rezultate.

U Derventi se prikupljanjem i prodajom najlona i papira bave i „Sirovinaprodukt“ Doboj, „Ekosirovina“ Tuzla, „Pet-ambalaža“ doo Rudanka, i „Kartongalant“ doo Derventa, a 2015. godine u Derventi je registrovana specijalizovana firma („Reciklažno dvorište“) koja se bavi prikupljanjem i otkupom reciklažnih sirovina. Sekundarne sirovine su se obezbjeđivale na mjestu nastanka i dovožene su u

„Reciklažno dvorište“, a jedan dio je prikupljan na deponiji.

Tokom 2013. i 2014. godine pokušalo se organizovati prikupljanje sekundarnih sirovina u školama, ali to nije dalo rezultate i u 2024. godini takvih aktivnosti nije bilo. Kod većih isporučilaca sekundarnih sirovina postavljeni su kontejneri za prikupljanje papira i najlona koji se odvoze po prijavi korisnika. U 2024 godini nabavljeno je 30 novih PVC kontejnera koji će zamijeniti stare dotrajale kontejnere i dovesti do ljepšeg i urednijeg samog centra Grada.

U 2024. godini prikupljeno je 131,77 tona reciklažnog otpada (50,29 tone pet ambalaže, najlona 4,90 tona i 76,58 tona papira), za razliku od 2023. godine kada je prikupljeno ukupno 171,09 tona reciklažnih sirovina (50.04 tone pet ambalaže, najlona 4,40 tona i 116,29 tona papira).

### Poslovi tržnica na zelenoj, stočnoj i robnoj pijaci

Djelatnost tržnica obavlja se na Gradskoj pijaci površine 3.600 m2 (od čega se na zelenu pijacu odnosi 300 m2, a ostali dio služi za parking vozila) i na lokaciji Sajmište oko 67.000 m2 površine.

Za obavljanje djelatnosti tržnica Preduzeće raspolaže sa dvije trafostanice kapaciteta 160 i 250 KW, objektom stočne vage kapaciteta 2 tone, vezovima za stoku (koji se više ne nalaze na zemljištu u vlasništvu Grada) i upravnom zgradom sa sanitarnim čvorom na Sajmištu.

Na Gradskoj pijaci postoji 10 betonskih klupa, koje su ograđene i svakodnevno se koriste, te prostor koji se izdaje u zakup od kojeg su u 2024. godini u zakupu 2 lokacije površine 109 m2. Uz to, izgrađen je mokri čvor i prostor za parkiranje.

Na Sajmištu na površini od 563 m2 postoje 44 betonske klupe površine 74 m2, 50 kioska-štandova i 10 rezervisanih lokacija.

Gradska pijaca, stočna i robna pijaca na Sajmištu funkcionišu samo pazarnim danom (četvrtak), a zakupljene lokacije i kiosci-štandovi i ostalim danima. Puni sjaj Sajmište dobije u vrijeme Derventskog vašara koji se ovo godine održao po 174. put.

### Snabdijevanje električnom energijom

Elektrodistributivnu djelatnost na teritoriji grada Derventa obavlja MH

„ERS“ ZP „Elektro Doboj“ a.d. Doboj, RJ Derventa. Električnom energijom ukupno se snabdijeva 13.370 krajnjih kupaca, od čega je 12.371 kupac iz kategorije domaćinstava, dok je preostalih 999 kupaca iz kategorije ostale potrošnje na svim naponskim nivoima. Distributivni elektroenergetski sistem pokriva gotovo čitavu teritoriju opštine Derventa, izuzetak čine povratnička naselja, budući da postojeća srednjenaponska i niskonaponska mreža nije adekvatna.

Opšte stanje u pogledu napajanja korisnika na području grada Derventa je zadovoljavajuće, a električna energija se isporučuje kontinuirano, bez restrikcija. Svi neplanirani zastoji u isporuci električne energije otklanjaju se u najkraćem

mogućem roku, dok se o planskim zastojima krajnji korisnici redovno obavještavaju putem sredstava javnog informisanja na području grada Derventa.

U pogledu elektrifikacije povratničkih naselja, ZP „Elektro doboj“ a.d. Doboj, grad Derventa i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice ulažu velike napore da se problemi u ovom području umanje i riješe. Najveći problem predstavlja potpuno odsustvo elektroenergetske infrastrukture koja je devastirana i uništena tokom ratnih dejstava, a problem predstavlja i razuđenost stambenih i drugih objekata u povratničkim naseljima, što iziskuje velika finansijska sredstva zbog potrebe izgradnje DV, TS i niskonaponske mreže. U 2017. godini na postojeću distributivnu mrežu priključen je 41 objekat, izgrađen je priključni dalekovod 10 kV u dužini od 800m i TS 10/0,4 kV u MZ Mala Sočanica, puštena je u rad TS 10/0,4 kV „Bišnja 2“ i izgrađena je niskonaponska mreža ukupne dužine 4.420m u naseljima Bijelo Brdo, Mišinci, Mala Sočanica i Božinci, a završena je izgradnja niskonaponske mreže u ukupnoj dužini od 2.510 m u naseljima Bijelo Brdo, Rabić, Bišnja i Kulina.

Napajanje distributivnog područja RJ Derventa vrši se preko čvorne transformatorske stanice 110/35/10 kV koja je u vlasništvu Elektroprenosa BiH. RJ Derventa posjeduje jednu TS 35/10 kV u selu Modran, te 241 TS 10/0,4 kV. Za TS 110 kV obezbijeđeno je dvostrano napajanje. Čitava sekundarna mreža srednjeg napona je u pogonu na 10 kV i razgranata je (u gradskom dijelu je podzemna – kablovska, a u prigradskim i ruralnim dijelovima opštine – nadzemna). Primarna mreža srednjeg napona nije visoko opterećena. U svim značajnije opterećenim TS 35/10 kV na distributivnom području „Elektro Doboj“ a.d. Doboj osigurana je rezerva u transformaciji. Vodovi 35 kV su vrlo kvalitetni.

**35 kV vodovi na teritoriji grada Derventa**

****

Izvor: Studija energetskog sektora u BiH

Naponske prilike u mreži su zadovoljavajuće, opterećenje jedinica je visoko, a snabdijevanje redovno. Distributivni gubici električne energije iznose 6,37% i u kontinuiranom su opadanju, što je rezultat investiranja i modernizovanja elektroenergetskih objekata. I u narednom periodu planirana je sanacija i rekonstrukcija postojećih, te izgradnja novih elektroenergetskih objekata, izgradnja optičkih telekomunikacionih vodova s ciljem povećanja efikasnosti daljinskog upravljanja elektroenergetskim objektima, a predviđena su i dalja kontinuirana ulaganja u elektrifikaciju povratničkih naselja.

### Telekomunikacije

Na području grada Derventa izgrađeni su telekomunikacioni kapaciteti koje pružaju mogućnost korišćenja:

* fiksne telefonije: analogni i digitalni priključci (ISDN BA i PRA)
* mobilne telefonije: grad pokriven signalnom mobilne telefonije
* internet veze: omogućena preko Dial Up-a (analogno i modemom), kao i preko ADSL-a sa brzinom prenosa do 1Mb/s.

### Mediji

Medijska pokrivenost i izvještavanje o dešavanjima na teritoriji opštine je dobra. U Derventi su razvijeni štampani mediji, kao i kultura čitanja novina. O tome svjedoči još uvijek živo izdavaštvo najstarijeg lista u BiH, a koji je po vremenu nastanka odmah poslije lista „Politika“. JP Derventski list i radio Derventa danas izdaje „Derventski list“, koji je počeo izlaziti 1912. godine pod imenom „Derventski kotarski list“. Ove sedmične lokalne novine su, ne samo glavni informator građana, nego i kulturna baština ovog kraja. Danas se izdaju u tiražu nešto većem od 1000 primjeraka i prate sva dešavanja vezana za lokalnu zajednicu. Među elektronskim medijima koji izvještavaju o događanjima iz Dervente posebno se ističu RTRS i TV K3 iz Prnjavora. Internetsko izvještavanje, putem portala, internet radija i televizije, postoji na teritoriji grada.

**Zaključak**

**Javna infrastruktura grada Derventa u cjelini pokazuje stabilan nivo razvijenosti, uz potrebu za kontinuiranom modernizacijom. Prostorno-planska dokumentacija je uređena, sa usvojenim Prostornim i Urbanističkim planom, što pruža dobru osnovu za dalji razvoj. Saobraćajna povezanost je veoma dobra. Putna mreža je obimna (673 km), ali se veliki procenat odnosi na nekategorisane i lokalne puteve, što ukazuje na potrebu ulaganja u modernizaciju i rekonstrukciju.**

**Komunalna infrastruktura je u globalu zadovoljavajuća, ali izazovi postoje – naročito u sistemu vodosnabdijevanja i kanalizacije. Gubici vode od preko 38% su alarmantni i proističu iz dotrajalosti mreže. Samo 60% grada je pokriveno kanalizacionom mrežom, a nedovoljno prečišćavanje otpadnih voda predstavlja ekološki rizik. Sistem odvoza otpada se unapređuje i proširuje na ruralna područja, ali privremena deponija i nedovoljna svijest građana o reciklaži ostaju problemi.**

**Ukupno gledano, infrastruktura Dervente je funkcionalna, ali potrebna su veća ulaganja u obnovu, proširenje i modernizaciju kritičnih sektora.**

## Životna sredina

Grad Derventa se suočava sa značajnim izazovima u oblasti zaštite životne sredine, koji uključuju zagađenje voda, tla, vazduha i negativan uticaj na biljni i životinjski svijet. Problemi su višestruki i proističu iz različitih izvora, kao što su privreda, poljoprivreda, neadekvatno upravljanje otpadom i klimatske promjene. S tim u vezi, analizirani su ključni problemi, identifikovani rizici i negativni uticaji na životnu sredinu.

### Vode

Na području grada Dervente, rijeka Ukrina predstavlja najvažniji vodni

resurs, ali je kvalitet njenih voda ugrožen uslijed zagađenja iz različitih izvora.

Istraživanja sprovedena u junu i septembru 2010. godine pokazala su da se, prema analizi organskog i fekalnog opterećenja, kvalitet voda kreće u rasponu od II do IV kategorije vodotoka. Ukupno je izvršeno 40 bakterioloških analiza, pri čemu je 22 mjerenja (55 %) svrstano u II klasu, 13 mjerenja (32,25 %) u III klasu, a 5 mjerenja (12,5

%) u IV klasu kvaliteta voda (LEAP 2012).

Najčešće zagađujuće supstance u vodenim ekosistemima su: nitrati, fosfati, deterdženti, pesticidi, teški metali (Cd, Pb, Hg), policiklični aromatični ugljovodonici i slične hemijske supstance. Azotna i fosforna jedinjenja, osim što doprinose eutrofikaciji, u većim koncentracijama mogu biti toksična za akvatične organizme. Polutanti u rijeku Ukrinu dospijevaju iz dva osnovna pravca prirodnim i antropogenim putem.

Prirodni izvori zagađenja uglavnom nastaju uslijed ekstremnih vremenskih pojava koje, iako povremene, mogu izazvati ozbiljne poremećaje u ekosistemu rijeke, sa dugoročnim negativnim posljedicama po biljni i životinjski svijet. Na području sliva rijeke Ukrine, ovakvi uticaji se najviše odnose na klimatske promjene, koje se ogledaju kroz produžene sušne periode (sa rizikom od smanjenja biološkog minimuma) i sve češće poplave. Poplave uzrokuju ispiranje zemljišta i unos različitih materijala u vodotokove, čime se mijenja fizičko-hemijski sastav voda, često s dugoročnim posljedicama.

Antropogeni izvori zagađenja obuhvataju: komunalne otpadne vode, procjedne vode sa deponija, industrijske otpadne vode, poljoprivredni otpad, kao i atmosferske padavine koje sapiranjem saobraćajnica i površina unose zagađenja u vodene resurse.

### Izvori zagađenja rijeke Ukrine

Rijeka Ukrina je pod stalnim pritiskom različitih izvora zagađenja koji direktno ili indirektno utiču na kvalitet njenih voda. Procijenjene količine otpadnih i procjednih voda, uz prisustvo štetnih materija, ukazuju na potrebu za hitnim i sistemskim mjerama zaštite.

* **Procjedne vode gradske deponije** – sadrže biorazgradive organske materije, nutrijente, teške metale i opasne supstance koje značajno narušavaju kvalitet okolnih vodotoka.
* **Otpadne vode iz javne kanalizacije grada Derventa** – potiču iz domaćinstava, javnih ustanova i poslovnih objekata. Sadrže kabasti materijal, biorazgradive organske materije i nutrijente, koji imaju izražen negativan uticaj na vodeni ekosistem.
* **Otpadne vode iz naselja bez kanalizacione mreže** – u naseljima koja nisu priključena na javnu kanalizaciju, otpadne vode se ispuštaju u septičke jame, prelive i otvorene kanale koji se ulijevaju u najbliže vodotoke. Sadrže kabasti materijal, organske materije i nutrijente koji doprinose zagađenju površinskih i podzemnih voda.
* **Neuređene i divlje deponije** – zagađuju okolne rijeke i potoke putem procjednih voda koje sadrže biorazgradive materije, nutrijente, teške metale i opasne hemikalije.
* **Industrijske otpadne vode** – predstavljaju značajan izvor zagađenja rijeke Ukrine. Ove vode sadrže kabasti otpad, biorazgradive materije, nutrijente, teške metale i opasne supstance, koje često nisu adekvatno tretirane prije ispuštanja u prirodu.
* **Poljoprivredno zagađenje** – otpadne vode sa farmi i poljoprivrednih gazdinstava sadrže kabasti materijal, organske materije, nutrijente i opasne supstance koje negativno utiču na sve komponente vodenih ekosistema.

### Problemi u oblasti voda na području grada Derventa

Pored utvrđenih izvora zagađenja, na području grada Derventa evidentirani su brojni sistemski problemi u oblasti upravljanja vodama. Oni uključuju nedostatak infrastrukture, tehničke opreme i institucionalne koordinacije, a posljedice se manifestuju kroz narušeni kvalitet površinskih i podzemnih voda, te potencijalne rizike po zdravlje stanovništva.

*Nedostatak tehničkih mjera na gradskoj deponiji*

Gradska deponija nema neophodne tehničko-tehnološke mjere za upravljanje procjednim vodama, što dovodi do difuznog zagađenja. Oko 200.000 m³/god. nefiltriranih procjednih voda završava u rijekama Žirovina i Ukrina, unoseći štetne supstance u vodene tokove.

*Nepostojanje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda*

Grad Derventa ne raspolaže sistemom za tretman komunalnih otpadnih voda. Otprilike 240.000 m³/god. otpadnih voda se direktno ispušta u rijeku Ukrinu, bez prethodnog prečišćavanja, što dovodi do degradacije vodnog kvaliteta.

*Neuređena kanalizaciona infrastruktura u ruralnim sredinama*

U mnogim prigradskim i seoskim područjima ne postoji organizovan sistem za prikupljanje i tretman otpadnih voda. Godišnje se u vodotoke i tlo ispusti oko 712.680 m³ sanitarno-fekalnih voda, što predstavlja ozbiljan rizik po ekosisteme i zdravlje ljudi.

*Postojanje divljih deponija i neadekvatno odlaganje otpada*

Nekontrolisano odlaganje otpada i divlje deponije doprinose stvaranju 1.875 m³/god. procjednih voda koje dodatno opterećuju vodne resurse toksičnim i biorazgradivim materijama.

*Zagađenje iz industrijskih i poljoprivrednih izvora*

Industrijski i poljoprivredni objekti često nemaju sopstvene uređaje za tretman otpadnih voda. Godišnje se procjenjuje da se u vodotokove ispušta oko 2.382 m³ otpadnih voda iz ovih sektora, koje sadrže kabasti materijal, hemikalije, nutrijente i opasne supstance.

*Rizici po izvore vode za piće tokom poplava*

Tokom poplavnih perioda, posebno u nižim područjima, postoji rizik od kontaminacije bunara i izvorišta pitke vode, jer poplavne vode mogu sadržavati fekalne i hemijski štetne materije, što predstavlja ozbiljnu prijetnju javnom zdravlju.

### Zemljište

Poljoprivredno zemljište je najvažniji prirodni resurs i zauzima oko dvije trećine teritorije grada Derventa. Od ukupne površine zemljišta na poljoprivredno otpada 35.671 ha, šume zauzimaju površinu od 12.636 ha, a pod neplodnim zemljištem je 3.209 ha.

Glavni uzroci zagađenja zemljišta su:

*Odlagališta otpada*

Na području grada godišnje nastaje oko 12.000 tona otpada, koji se odlaže na gradsku deponiju. Dodatnih 4.000 tona otpada završava na divljim deponijama, što dovodi do kontaminacije tla i podzemnih voda.

*Neuređena kanalizaciona infrastruktura*

Značajan izvor zagađenja tla su otpadne vode iz domaćinstava koja nisu priključena na sistem javne kanalizacije. Ukupna godišnja količina ovih otpadnih voda iznosi 712.680 m³, što predstavlja ozbiljan ekološki problem.

*Prekomjerna upotreba hemijskih sredstava u poljoprivredi*

U okviru primarne poljoprivredne proizvodnje (ratarstvo, voćarstvo, povrtarstvo), značajna količina hemijskih sredstava se koristi u svrhu zaštite i ishrane biljaka.

Na godišnjem nivou se prema propisanim normativima koristi: 63,3 tone pesticida i drugih preparata za zaštitu bilja kao i 4.923 tone mineralnih gnojiva. Ova sredstva, ako se ne primjenjuju u skladu s agrotehničkim mjerama, mogu negativno uticati na kvalitet zemljišta.

*Poplave*

Rijeka Ukrina često izaziva poplave koje doprinose zagađenju poljoprivrednog zemljišta. Poplavne vode prenose zagađujuće i otpadne materije s drugih područja, što dodatno ugrožava kvalitet tla.

*Zagađene površine minama*

Na teritoriji grada Derventa evidentirano je 51 minsko polje sa 29 PP i 134 PT mine. Broj registrovanih minskih polja ne odražava pravo stanje minske situacije (opasnosti), jer je veliki broj mina postavljen bez ikakve evidencije. Od 1996. do 2021. godine na području grada Derventa je završeno 89 projekata deminiranja ukupne površine 4.112.782 m2. Preostalo je za realizaciju još 44 projekta ukupne površine 1.772.368 m2. Minska polja su najviše postavljana na liniji razgraničenja, uz putne komunikacije i uz obale rijeka Save i Ukrine. Rizične površine zauzimaju najvećim dijelom šumske predjele, poljoprivredno zemljište, a manjim dijelom područje u neposrednoj blizini naselja.

### Vazduh

Na području grada Derventa ne postoji sistem kontinuiranog praćenja kvaliteta vazduha, pa su dostupne informacije ograničene na mjerenja koja su vršena u okviru studija uticaja rudnika „Stanari“ i planirane Termoelektrane „Stanari“. Ova ispitivanja obuhvatila su širu zonu mogućeg uticaja termoenergetskih postrojenja, uključujući i prostor koji bi mogao biti pogođen radom „TE-TO Doboj“.

Tokom sprovedenih mjerenja analizirane su koncentracije osnovnih zagađujućih materija u vazduhu, među kojima su sumpor-dioksid (SO₂), ugljen-monoksid (CO), ugljen-dioksid (CO₂), azotni dioksid (NO₂), azotni oksid (NO) i metan (CH₄), kao i ukupna količina lebdećih čestica. Uz to, istovremeno su bilježeni i mikrometeorološki parametri poput brzine i pravca vjetra, temperature vazduha i relativne vlažnosti.

Dobijeni rezultati pokazali su da nijedna od mjerene vrijednosti ne prelazi granične niti ciljane koncentracije propisane važećim Pravilnikom o graničnim vrijednostima kvaliteta vazduha. Na osnovu podataka o pravcima i intenzitetu vjetra, te načinu širenja zagađujućih čestica, zaključeno je da u naseljenim područjima u okolini nije zabilježeno povećano zagađenje. (LEAP, 2012)

### Zagađenje tokom grejne sezone

Uprkos navedenom, kvalitet vazduha se pogoršava tokom grejne sezone, kada dolazi do pojave smoga. Najveći pritisak na atmosferu potiče od:

* individualnog grijanja stambenih, poslovnih i javnih objekata,
* emisija iz industrijskih pogona,
* saobraćaja,
* deponija otpada,
* poljoprivrednih aktivnosti.

### Glavni uzroci zagađenja vazduha

*Nepostojanje sistema daljinskog grijanja*

Jedan od najozbiljnijih uzroka zagađenja vazduha na području Dervente jeste nepostojanje centralizovanog sistema daljinskog grijanja. Umjesto toga, grijanje se pretežno zasniva na individualnim sistemima koji su u velikoj mjeri zastarjeli, energetski neefikasni i tehnički neprihvatljivi s aspekta zaštite životne sredine. Ovaj problem je izražen ne samo u sektoru stanovanja, već i u privredi i javnim institucijama, gdje se energija koristi bez odgovarajuće kontrole uticaja na atmosferu.

Godišnja potrošnja energije za grijanje i druge potrebe dostiže oko 337.308.119 kWh. Ovakva potrošnja, uz sagorijevanje uglja, drveta i drugih goriva, kao i intenzivnu potrošnju električne energije, rezultira emisijom velikih količina štetnih materija. U atmosferu se godišnje ispusti 968 tona sumpor-dioksida (SO₂), 200 tona azotnih oksida (NOx), 500 tona nemetanskih isparljivih organskih jedinjenja (NMVOC), 4.284 tone ugljen-monoksida (CO), 1.246 tona sitnih čvrstih čestica (PM), te 0,37 tona teških metala.

Pored navedenog, naselja na području Dervente imaju i ključnu ulogu u emisiji gasova staklene bašte, koji doprinose globalnom zagrijavanju i klimatskim promjenama. Godišnje se iz ovih izvora emituje 139.034 tone ugljen-dioksida (CO₂) i 18.531 tona metana (CH₄), što ukazuje na potrebu za hitnim mjerama energetske efikasnosti i prelazak na čistije izvore energije.

*Deponija komunalnog otpada*

Problem zagađenja vazduha dodatno pogoršava gradska deponija komunalnog otpada, na kojoj ne postoje adekvatne tehničke, tehnološke ni organizacione mjere za kontrolu emisije deponijskog gasa. Ovaj gas se stvara razgradnjom otpada unutar deponijskog tijela, a količina emitovanog gasa zavisi od sastava i starosti odloženog otpada.

Na godišnjem nivou, na deponiji se odloži oko 25.550 m³ otpada, što rezultira emisijom od približno 23.000 m³ deponijskog gasa. Odsustvo sistema za sakupljanje i preradu ovog gasa čini deponiju stalnim izvorom zagađenja vazduha.

*Saobraćaj*

Sektor saobraćaja predstavlja jedan od značajnijih izvora zagađenja vazduha na području Dervente, što je u velikoj mjeri posljedica visoke prosječne starosti voznog parka. Prosječna starost vozila prelazi 15 godina, a značajan dio njih ne ispunjava

savremene ekološke standarde, što dodatno pojačava negativne uticaje na kvalitet vazduha.

Procjenjuje se da vozila registrovana na području grada Dervente godišnje pređu više od 120 miliona kilometara, uz potrošnju približno 14 miliona litara goriva. Takav nivo potrošnje goriva dovodi do značajnih emisija zagađujućih materija, među kojima se posebno izdvajaju: 296,50 tona azotnih oksida (NOx), 2,58 tona amonijaka (NH₃), 149,46 tona nemetanskih isparljivih organskih jedinjenja (NMVOC), 1.129,56 tona ugljen-monoksida (CO), 23,90 tona sitnih čvrstih čestica (PM), 35.453 tone ugljen- dioksida (CO₂) i 5,13 tona metana (CH₄). Ovi pokazatelji ukazuju na potrebu planiranja i sprovođenja mjera koje će doprinositi smanjenju potrošnje fosilnih goriva, povećanju energetske efikasnosti i prelasku na održivije oblike transporta.

*Poljoprivreda*

Značajan izvor zagađenja vazduha na području Dervente dolazi i iz sektora poljoprivrede. Najveći problemi u ovom segmentu su prekomjerna i nekontrolisana upotreba hemijskih sredstava te nepostojanje standarda dobre poljoprivredne prakse koji bi regulisali način i količinu primjene pesticida i đubriva.

Procjenjuje se da se na godišnjem nivou u poljoprivrednoj proizvodnji koristi 63,3 tone pesticida, herbicida i insekticida, uz dodatnih 4.923 tone mineralnih gnojiva. Takođe, na poljoprivrednim gazdinstvima proizvede se oko 78.000 tona stajnjaka. Ovakva praksa dovodi do emisije štetnih gasova u atmosferu, posebno amonijaka (NH₃), metana (CH₄) i azot-suboksida (N₂O), koji imaju značajan uticaj ne samo na kvalitet vazduha, već i na klimatske promjene.

### Stanje biljnog i životinjskog svijeta

Područje grada Derventa predstavlja prostor bogat prirodnom raznolikošću, gdje se prepliću karakteristike peripanonskog i panonskog pejzaža. U toj raznolikosti razvijeni su brojni ekosistemi koji obuhvataju i prirodna i čovjekom oblikovana staništa. Na ovom prostoru prisutne su različite šumske zajednice, među kojima se izdvajaju ekosistemi običnog graba i hrasta, zatim hrasta kitnjaka u kombinaciji s veprinom, srebrnom lipom ili cerom. Osim toga, razvijene su i zajednice bukve i porebnice, kao i specifične kombinacije običnog graba i hrasta kitnjaka s vrstama poput koštrika i klokočike. Pored šumskih, prisutni su i ekosistemi obrađenih površina, koji obuhvataju žitarice i povrtlarske kulture, kao i voćnjaci. Uz ljudska naselja i puteve mogu se naći napuštena staništa koja poprimaju karakteristike sekundarnih ekosistema. Urbani i ruralni pejzaži takođe sadrže vlastite, specifične oblike života koji koegzistiraju sa ljudskom aktivnošću.

U okviru panonskog pejzaža, posebno su izraženi ekosistemi vezani za vodene površine i njihove neposredne zone. Šume vrbe i topole dominiraju priobalnim pojasom rijeke Save i njenih većih pritoka, dok se u nižim, često vlažnim dijelovima, razvijaju zajednice poljskog jasena i drijemovca. Na pjeskovitim i

degradiranim zemljištima raste šiblje amorfe i niske šume bagrema. Ekosistemi vodenjara, šašika i trstika, kao i oni uz obale voda, dodatno obogaćuju biološku raznolikost. U ravničarskim predjelima prisutne su i obradive površine koje u velikoj mjeri oblikuju krajolik.

Rijeka Ukrina, kao jedna od najvažnijih vodenih arterija ovog kraja, ističe se bogatstvom ribljeg fonda. U njenim vodama obitavaju brojne vrste riba, među kojima su klen (*Leuciscus cephalus*), mrena (*Barbus barbus*), šaran (*Cyprinus carpio*), som (*Silurus glanis*), štuka (*Esox lucius*), škobalj (*Chondrostoma nasus*), crvenperka (*Scardinius erythrophthalmus*), babuška (*Carassius auratus gibelio*), bjelica (*Leucaspius delineatus*), deverika (*Abramis brama*), plotica (*Rutilus pigus*), jez (*Leuciscus idus*), amur bijeli (*Ctenopharyngodon idella*), bucov (*Chalcalburnus chalcoides*), uklija (*Alburnus alburnus*), brkica (*Noemachilus barbatulus*) i vijun (*Cobitis taenia*). Osim riba, rijeka predstavlja stanište i za riječnog raka (*Astacus astacus*), što je pokazatelj dobre očuvanosti vodene sredine.

U krugu sliva rijeke Ukrine obitavaju i brojne vrste ptica koje se hrane ribom. Tu se mogu zapaziti čaplja siva (*Ardea cinerea*), čaplja voljak (*Ixobrychus minutus*), vodomar (*Alcedo ispida*), mali i ćubasti gnjurac (*Podiceps ruficollis* i *Podiceps cristatus*) te riječni galeb (*Larus ridibundus*). Od drugih organizama koji se hrane ribom u tom području prisutne su vidra (*Lutra lutra*) i bizamski pacov (*Ondatra zibethicus*), koji su sastavni dio ovog složenog ekosistema.

Za rijeku Ukrinu karakteristična je fauna vodenih insekata koja se odlikuje prisustvom vrsta iz roda „Ephemeroptera“ (vodeni cvijet). Ephemeroptera predstavlja drevni red klase Insecta unutar potklase Pterygota, koji obuhvata nekoliko desetina hiljada vrsta srednje veličine, izduženog mekog tijela, nježnih bjeličastih krila, od kojih je prednji par veći i trouglast, a zadnji znatno manji ili ne postoji. Ova prastara grupa insekata je živjela na Zemlji još u doba karbona (prije 250-350 miliona godina). Zbog velike filogenetske starosti neki ovaj red insekata nazivaju živim fosilima. U rijeci Ukrini su determinisane tri vrste i to: Caenis luctuosa, Ephemera sp. i Heptagenia sp. Jedna od prirodnih specifičnosti ovog insekta jeste pojava masovnog „cvjetanja rijeke Ukrine“. Ova pojava se javlja u avgustu mjesecu u ljetnim večerima, kada se iznad i oko vodotoka iz rijeke javljaju rojevi „vodenih cvjetova“, kojima je jedina misija da u letu ljubavi obezbijede opstanak svoje vrste. Cvjetanje Ukrine je neobičan prizor, jer se stvara utisak kao da je riječ o snježnoj oluji i pahuljicama koje su prekrile površinu vode.

Biljni svijet u slivu rijeke Ukrine dodatno obogaćuje prirodnu sliku područja. Zastupljene su vrste kao što su vrba, topola, grab, hrast, jasen i brijest, koje oblikuju pejzaž, ali i pružaju stanište mnogim životinjskim vrstama. Ovaj spoj šumskih, riječnih, poljoprivrednih i urbanih ekosistema čini područje Dervente jedinstvenim prostorom biološke raznolikosti, čija zaštita i očuvanje predstavljaju jedan od ključnih zadataka održivog upravljanja prirodnim resursima.

**Zaključak**

**Grad Derventa suočava se s ozbiljnim ekološkim izazovima koji obuhvataju zagađenje voda, zemljišta, vazduha i narušavanje biljnog i životinjskog svijeta. Rijeka Ukrina je pod velikim pritiskom otpadnih voda iz domaćinstava, industrije i poljoprivrede, a izostanak postrojenja za prečišćavanje dodatno pogoršava stanje. Zemljište trpi zbog otpada, poplava i prekomjerne upotrebe hemikalija, dok mine i dalje predstavljaju prijetnju. Kvalitet vazduha se znatno pogoršava tokom grejne sezone zbog individualnog grijanja, starih vozila i emisija iz deponije. Uprkos pritiscima, područje zadržava značajnu biološku raznolikost, posebno u riječnim i šumskim ekosistemima. Prisustvo rijetkih pojava poput „cvjetanja rijeke Ukrine“ ukazuje na potrebu za hitnim mjerama zaštite. Dodatni potencijal leži u razvoju obnovljivih izvora energije, posebno solarne i biomase, koji bi doprinijeli smanjenju emisija. Poseban značaj ima razvoj održivog transporta, koji kroz modernizaciju voznog parka, javni prijevoz i upotrebu čistijih goriva može doprinijeti smanjenju zagađenja vazduha i emisija stakleničkih gasova. Uvođenjem sistema reciklaže i principa cirkularne ekonomije moguće je značajno smanjiti količinu otpada i stvoriti nove ekonomske prilike kroz održivo upravljanje resursima.**

## Analiza budžeta

Prihodi i primici za period 2022-2024

Grad Derventa je u 2024. godini ostvarila ukupne budžetske prihode i primitke u iznosu od 31,4 miliona KM, što predstavlja ostvarenje od 104,1% planiranih budžetskih prihoda za tu godinu. U periodu od 2022. godine do 2024. godine, ostvareni budžetski prihodi imali su trend rasta.

**Prihodii primici, i Grad Derventa, 2022- 2024, (KM)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **B 2022** | **I 2022** | **B 2023** | **I 2023** | **B 2024** | **I 2024** |
| Ukupni prihodi  primici | 23.378.917 | 23.265.287 | 22.973.491 | 24.116.945 | 30.195.000 | 31.443.302 |
| Prihodi od poreza | 11.690.000 | 12.537.222 | 12.490.000 | 12.778.217 | 13.732.000 | 15.083.178 |
| Neporezni prihodi | 7.758.770 | 7.275.605 | 7.973.700 | 8.771.349 | 8.415.000 | 8.628.894 |
| Grantovi | 1.502.300 | 1.624.876 | 167.550 | 203.258 | 430.500 | 486.622 |
| Transferi izmeđ.  ili unut. jed. vlast | 1.523.000 | 967.451 | 1.200.991 | 1.183.757 | 6.476.000 | 6.559.176 |
| Primici za nefin.  imovinu | 574.800 | 574.210 | 797.500 | 789.456 | 759.000 | 300.750 |
| Primici za nef.  imov. i trans. izm. jedin. vlasti | 6.000 | 8.164 | 5.600 | 7.619 | 5.500 | 7.930 |
| Primici od finan.  imovine | 48.000 | 11.939 | 105.000 | 105.275 | 58.000 | 52.961 |
| Primici od  zaduživanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostali primici | 276.047 | 265.720 | 233.150 | 278.014 | 319.000 | 323.791 |

Izvor: Odjeljenje za finansije

Kada je riječ o primicima u budžet oni su bili promjenjivi, rastući i opadajući, u pojedinim godinama kao što je vidljivo iz gornje tabele. Grad Derventa u posmatranom periodu nije imao primitaka od zaduživanja. U periodu od 2022. do 2024. godine ostvareni prihodi od poreza su imali primjetan trend rasta. Neporezni prihodi,

grantovi i transferi su bilježili promjenjiv trend

**Будџетски приходи, годишња кретања 2022-2024. година**

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2022

2023

2024

Приходи од пореза

Непорезни приходи

Грантови

Milioni KM

Izvor: Odjeljenje za finansije

### Prihodi od poreza

Iz gornje tabele se uočava da su prihodi od poreza u svakoj od posmatranih godina ostvareni u iznosima bez većih odstupanja u odnosu na planirane veličine. U strukturi ukupnih prihoda budžeta prihodi od poreza čine oko 70,7%. Također, ova vrsta prihoda je u stalnom porastu. Rast prihoda od poreza u periodu 2022-2024 iznosi 20,3%. Detalji u vezi sa potkategorijama poreznih prihoda, dati su u sljedećoj tabeli.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **KATEGORIJA PRIHODA (KM)** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **PRIHODI OD POREZA** | **12.537.222** | **12.778.217** | **15.083.178** |
| Porez na dobit i dohodak | 0 | 145 | 21 |
| Porezi na platu i radnu snagu | 934.961 | 1.266.799 | 1.579.944 |
| Porez na imovinu | 580.360 | 629.696 | 647.074 |
| Porezi promet proizvoda i uluga  (zaostale obaveze) | 94 | 119 | 0 |
| Prihodi od indirektnih poreza | 10.898.671 | 10.733.971 | 12.720.009 |
| Ostali porezi | 123.133 | 147.487 | 136.130 |

Izvor: Odjeljenje za finansije

Najizdašnija vrsta prihoda od poreza su prihodi od indirektnih poreza čiji je prosječan godišnji iznos 11,5 mil KM i oni čine oko 60,2% ukupnih prihoda i primitaka budžeta Grada Derventa. U 2024. godini ova podgrupa poreznih prihoda iznosi 12.720.009 KM ili oko 53,1% ukupnih budžetskih prihoda. Njihova visina se mijenjala od 10.898.671 KM (64,0% ukupnih prihoda) u 2022. godini do 10.733.971 KM

(63,5% ukupnih prihoda) u 2023. godini.

Porezi na platu i radnu snagu su sljedeći po značaju u ukupnim poreznim prihodima. Sa prosječnim godišnjim iznosom prihoda od 1,3 mil KM oni čine 6,5% budžetskih prihoda i primitaka. Porez na imovinu sa prosječnih 619.043 KM, odnosno udjelom od 3,3% prihoda i primitaka budžeta Grada Derventa u periodu 2022-2024 čini treću po značaju podgrupu poreznih prihoda. Kod poreza na imovinu najveće vrijednosti bilježi porez na nepokretnosti.

Ostali porezi sa prosječnim godišnjim iznosom od 135.538 KM, odnosno 0,7% budžetskih prihoda i primitaka su sljedeći po značaju dok su preostale podgrupe kao što su prihodi od poreza na dobit i dohodak kao i porezi na promet proizvoda i usluga evidentirani u posmatranom periodu ali su njihove veličine zanemarive za potrebe ove analize.

Ukupno posmatrano, u strukturi poreskih prihoda u Gradu Derventa primjetan je izrazit značaj prihoda od indirektnih poreza, poreza na platu i radnu snagu te lokalnih poreza na imovinu koji zbirno čine 70% ukupnih budžetskih prihoda. Potencijal za rast leži prvenstveno u nastavku njihovih rastućih trendova što je prisutno u posljednje dvije godine. Značaj ostalih podgrupa prihoda od poreza je zanemariv.

### Grantovi i transferi

Grupe prihoda *grantovi i transferi* u prosjeku iznose 2,6 mil KM godišnje, što čini oko 12% ukupnih prihoda i primitaka budžeta Grada Derventa u periodu 2022-2024. Kod ove dvije grupe prihoda uglavnom je riječ o *grantovima*, iz inostranstva i zemlje, i oni čine oko 4,1% budžetskih prihoda, na godišnjem nivou, ili prosječno 747.643 KM. Većina ovih prihoda se odnosi na grantove iz zemlje. Praktično, grantovi iz inostranstva su evidentirani samo u 2022., ne i u kasnijim godinama. Kada je riječ o *transferima* oni iznose prosječno 7,9% ukupnih prihoda ili 1.857.949 KM.

**Veličina i struktura grantova i transfera, 2022-2024, (KM)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRANTOVI I TRANSFERI | 2022 | 2023 | 2024 |
| GRANTOVI | 1.584.126 | 187.912 | 470.890 |
| Grantovi | 1.584.126 | 187.912 | 470.890 |
| Grantovi iz inostranstva | 23.421 | 0 | 0 |
| Grantovi iz zemlje | 1.560.705 | 187.912 | 470.890 |
| Transferi između ili unutar  jedinica | 79.037 | 127.490 | 5.367.319 |

Izvor: Odjeljenje za finansije

### Rashodi i izdaci za period 2022-2024

Ukupni rashodi i izdaci u 2024. godini iznosili su 19,9 miliona KM. Rashodi i izdaci su u porastu u posmatranom periodu, te su u odnosu na 2022. godinu kada su iznosili 14,9 miliona KM, porasli za oko 33,3%. U strukturi tekućih rashoda u Gradu Derventi najveći iznos čine rashodi za lična primanja zaposlenih sa prosječnom veličinom od 3,4 miliona KM i udjelom od 21,3% u strukturi rashoda i izdataka. Sljedeći po značaju su rashodi po osnovu korištenja roba i usluga sa prosječnom veličinom od 2,4 miliona KM i udjelom od 14,7% u strukturi ukupnih rashoda. Značajni po veličini su i grantovi sa prosječnim iznosom od 1,8 miliona KM, i udjelom od oko 9,3% u strukturi budžeta u posmatranom periodu. Kada je riječ o budžetskim izdacima najveće su doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike Srpske sa prosječnom veličinom od 766.150 KM u posmatranom periodu i udjelom od 4,8% u strukturi ukupnih rashoda u periodu 2022-2024.

**Veličina i struktura rashoda i izdataka, 2022-2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RASHODI I IZDACI | **2022** | **2023** | **2024** |
| **UKUPNO (KM)** | **14.939.864** | **13.870.033** | **19.915.157** |
| TEKUĆI RASHODI | 8.216.796 | 8.478.042 | 9.141.368 |
| Rashodi za lična primanja | 3.112.274 | 3.418.381 | 3.670.839 |
| Rashodi po osnovu roba i usluga | 2.214.772 | 2.253.741 | 2.591.691 |
| Rashodi finans. i dr. Fin. troškovi | 74.280 | 97.591 | 81.617 |
| Subvencije | 514.110 | 471.302 | 473.494 |
| Grantovi | 1.490.842 | 1.461.826 | 1.469.643 |
| Doznake na ime soc. Zaštite koje se isplaćuju iz budžeta  RS | 752.517 | 750.208 | 795.725 |
| Rashodi finans., drugih fin. troškovi i rashodi  transakcija razmjene između/unutar jedinica | 18.086 | 17.880 | 17.335 |
| Rashodi po sudskim rješenjima | 39.915 | 7.113 | 41.024 |
| Transf. između razl. jedinica vlasti | 29.062 | 17.231 | 30.342 |

Izvor: Odjeljenje za finansije

# „SWOT“ analiza grada Derventa i strateško fokusiranje

SWOT analiza lokalnog ekonomskog razvoja grada Derventa pokazuje da grad ima snažnu industrijsku osnovu, povoljan geostrateški položaj i kvalifikovanu radnu snagu, što predstavlja temelj za dalji rast i privlačenje investicija. Istovremeno, prisutni su izazovi poput negativnih demografskih kretanja, nedostatka radne snage u određenim zanimanjima i nedovoljne institucionalne podrške preduzetništvu. Poljoprivreda ima veliki potencijal zahvaljujući prirodnim resursima i tradiciji, ali je potrebna modernizacija proizvodnje i bolja organizacija proizvođača. Među najvećim prilikama izdvajaju se jačanje veza sa dijasporom, razvoj inovacija, digitalizacije i novih turističkih proizvoda, kao i mogućnost korišćenja evropskih fondova. Međutim, dugoročne prijetnje poput demografskog pada, nestabilnosti tržišta rada i rizika od prekomjerne zavisnosti od pojedinih industrijskih sektora zahtijevaju pažljivo planirane razvojne politike i koordinisan pristup lokalnog i višeg nivoa vlasti.

SWOT analiza društvenog razvoja grada Derventa ukazuje na stabilnu infrastrukturnu i institucionalnu osnovu koja omogućava unapređenje kvaliteta života stanovništva. Grad raspolaže razvijenom mrežom javnih službi, obrazovnih ustanova i kulturno-sportskih organizacija, što predstavlja važan potencijal za dalji socijalni i kulturni napredak. Ipak, izazovi poput demografskog pada, starenja kadrova i ograničenih kapaciteta u zdravstvu i socijalnoj zaštiti ugrožavaju dugoročnu održivost sistema. Prilike se ogledaju u mogućnostima povezivanja sa dijasporom, pristupu fondovima za modernizaciju javnih usluga i razvoju dualnog obrazovanja koje povezuje mlade sa tržištem rada. Međutim, rizici kao što su odliv mladih, nedovoljna ulaganja u infrastrukturu i smanjen građanski aktivizam zahtijevaju jačanje lokalnih politika usmjerenih na društvenu koheziju, inkluziju i otpornost zajednice.

SWOT analiza u oblasti životne sredine grada Derventa pokazuje da grad raspolaže stabilnom infrastrukturom i sistemom vodosnabdijevanja, kao i očuvanim prirodnim ekosistemima koji predstavljaju važnu osnovu za održivi razvoj. Usvojeni planovi kao što su SECAP i Prostorni plan pokazuju opredjeljenost lokalne uprave ka energetskoj tranziciji i modernom upravljanju resursima. Međutim, izazovi se ogledaju u zastarjelosti vodovodne mreže, nedovoljnoj pokrivenosti kanalizacionom infrastrukturom i problemima sa zagađenjem vode, vazduha i zemljišta. Prilike za unapređenje leže u investicijama u obnovljive izvore energije, cirkularnu ekonomiju i izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Ipak, rizici kao što su klimatske promjene, nedovoljna prevencija i ograničena finansijska sredstva mogu ugroziti napore ka održivom upravljanju životnom sredinom ako se ne uspostavi integrisani i preventivni pristup.

## „SWOT“ analiza

|  |  |
| --- | --- |
| **Snage** | **Slabosti** |
| Povoljan saobraćajno-geografski položaj i dobra povezanost sa regionom | Negativan demografski trend: smanjenje broja stanovnika, starenje populacije i odlazak mladih |
| Razvijena proizvodna struktura i jak industrijski sektor koji generiše zapošljavanje | Nedovoljna institucionalna podrška za razvoj preduzetništva i start-up inicijativa |
| Postojanje kvalifikovane radne snage | Nedostatak radne snage u pojedinim deficitarnim zanimanjima (mašinska struka, zavarivači, građevinci) |
| Bogato kulturno-istorijsko i prirodno nasljeđe – značajna osnova za razvoj turizma | Slaba povezanost sa dijasporom i odsustvo institucionalne podrške za saradnju |
| Povoljni prirodni uslovi i značajni zemljišni i vodni resursi pogodni za poljoprivredu | Usitnjenost poljoprivrednih posjeda i nizak nivo tehničke opremljenosti u poljoprivredi |
| Tradicija u poljoprivrednoj proizvodnji i postojanje organizovanih oblika proizvođača | Nedovoljna modernizacija poljoprivredne proizvodnje i nizak nivo specijalizacije |
| Podsticajne mjere grada za razvoj poljoprivrede i lokalne privrede | Nedovoljno razvijena turistička infrastruktura i neuvezanost aktera u turizmu |
| Potencijal za razvoj aktivnog, kulturnog i ruralnog turizma | Odliv mladih i obrazovanih kadrova sa lokalnog tržišta rada |
| Uređena prostorna i urbanistička dokumentacija | Pad broja učenika |
| Razvijena javna infrastruktura i stabilna mreža puteva | Ograničena opremljenost u nekim školama |
| Funkcionalna mreža centara naselja | Starenje kadrova |
| Razvijen kulturni i sportski život, aktivne institucije | Ograničeni kapaciteti zdravstvenog sistema i nedostatak kadra |
| Dobra povezanost srednjeg obrazovanja i privrede | Slabi kapaciteti socijalne zaštite i nedovoljan broj stručnjaka |
| Aktivne organizacije civilnog društva uz podršku lokalne samouprave | Nedovoljna saradnja sa dijasporom i odsustvo institucionalnog okvira |
| Duga sportska tradicija i kontinuitet u radu sportskih klubova | Nedostatak i ograničen kapacitet sportske infrastrukture |
| Velika posjećenost manifestacija | Finansijska ograničenja u podršci sportskim klubovima |
| Razvijena i funkcionalna osnovna javna infrastruktura (putevi, elektroenergetska i komunalna mreža) | Zastarjala lokalna putna mreža i ograničeni resursi za modernizaciju |
| Stabilan sistem vodosnabdijevanja koji pokriva većinu područja grada | Visoki gubici vode u sistemu vodosnabdijevanja (preko 38%) zbog dotrajalosti mreže |

|  |  |
| --- | --- |
| Postepeno proširenje sistema upravljanja otpadom na ruralna područja | Nedovoljna pokrivenost kanalizacionom mrežom (oko 60%) i izostanak postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda |
| Organizovana struktura civilne zaštite sa jasno definisanim nadležnostima | Privremena deponija i nedovoljno razvijena infrastruktura za reciklažu |
| Postojanje biološke raznovrsnosti i očuvanih prirodnih ekosistema (riječni i šumski kompleksi) | Nedovoljna opremljenost i obučenost službi civilne zaštite, slaba koordinacija institucija |
| Svijest lokalne zajednice o potrebi modernizacije i zaštite životne sredine | Nedostatak integrisanog sistema upravljanja rizicima od prirodnih katastrofa |
| Usvojen SECAP plan i spremnost za energetsku tranziciju | Zagađenje rijeke Ukrine i zemljišta otpadnim vodama, otpadom i hemikalijama |
| Usvojeni Prostorni i Urbanistički plan | Loš kvalitet vazduha tokom sezone grijanja zbog individualnog grijanja i starih vozila |
| Usvojeni Prostorni i Urbanistički plan | Nizak nivo ekološke svijesti i nedovoljna primjena principa cirkularne ekonomije |
| **Prilike** | **Prijetnje** |
| Razvoj demografskih mjera za podsticanje nataliteta, zadržavanje mladih i pozitivne migracije | Kontinuirani pad broja stanovnika i intenzivno starenje populacije |
| Uspostavljanje službe za saradnju sa dijasporom i aktiviranje njihovog investicionog potencijala | Odliv mladih i obrazovanih lica u druge sredine i inostranstvo |
| Razvoj programa obrazovanja odraslih i unapređenje kompetencija radne snage | Nedostatak kadrova u ključnim tehničkim  zanimanjima i neusklađenost obrazovnog sistema sa potrebama tržišta rada |
| Privlačenje investicija zasnovanih na novim tehnologijama i digitalizaciji proizvodnje | Zavisnost privrede od radno intenzivnih grana proizvodnje |
| Razvoj Start-up programa i privrednog inkubatora za mlade preduzetnike | Nestabilnost tržišta rada i rizik od usporavanja rasta zbog nedostatka radne snage |
| Povezivanje industrije, turizma i poljoprivrede u integrisane projekte održivog razvoja | Spora realizacija infrastrukturnih i investicionih projekata |
| Razvoj novih turističkih proizvoda | Nedovoljna podrška inovacijama i digitalnoj ekonomiji |
| Pristup evropskim fondovima za infrastrukturne i turističke projekte | Potencijalni ekološki pritisci na prirodne resurse usljed nekontrolisanog razvoja |
| Prostor za povećanje produktivnosti i konkurentnosti lokalne privrede kroz inovacije i obuke | Rizik od ekonomske zavisnosti od ograničenog broja industrijskih sektora |
| Podsticajne mjere za naseljavanje ruralnih područja | Negativni demografski trendovi – starenje, niska natalitetna stopa, migracije |
| Razvoj sistema saradnje sa dijasporom | Nedovoljna ulaganja u infrastrukturu i rizik od zastoja razvoja |

|  |  |
| --- | --- |
| Pristup fondovima za modernizaciju zdravstva i socijalnih usluga | Odliv mladih i obrazovanih prema većim centrima |
| Razvoj turizma zasnovanog na prirodnim i kulturnim potencijalima | Povećan pritisak na zdravstvene i socijalne službe |
| Modernizacija kulturne i sportske infrastrukture | Nestabilni globalni ekonomski uslovi i smanjenje investicija |
| Povezivanje obrazovanja i tržišta rada (dualno obrazovanje, prakse) | Smanjenje aktivizma mladih i građanske uključenosti |
| Potencijal dijaspore kao izvor investicija i znanja | Nedostatak dugoročnog planiranja i održivog razvoja sporta |
| Digitalizacija javnih usluga i upravljanja | Nedovoljna otpornost javnih sistema na krizne situacije |
| Investicije u modernizaciju i rekonstrukciju vodovodne i kanalizacione mreže | Povećanje rizika od poplava, požara i zemljotresa usled klimatskih promjena i nedovoljne prevencije |
| Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i reciklažnih centara | Nastavak zagađenja vodotoka i degradacija zemljišta bez sanacionih mjera |
| Razvoj sistema održivog transporta (javni prevoz, čista goriva, biciklističke staze) | Nedovoljna finansijska sredstva za velike infrastrukturne projekte |
| Uvođenje obnovljivih izvora energije (solarna energija, biomasa) | Odlaganje izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda |
| Primjena principa cirkularne ekonomije i podsticaj „zelenom preduzetništvu | Povećana emisija štetnih gasova i pogoršanje kvaliteta vazduha |
| Jačanje kapaciteta civilne zaštite i uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja rizicima | Nedostatak stručnog kadra u sektorima ekologije i zaštite |
| Pristup fondovima EU i domaćim izvorima finansiranja za ekološke i infrastrukturne projekte | Nedovoljno učešće građana u ekološkim inicijativama i preventivnim aktivnostima |
| Saradnja sa nevladinim sektorom i lokalnim  zajednicama u projektima zaštite životne sredine | Potencijalno nekontrolisano urbano širenje koje ugrožava prirodne resurse |

## Strateški fokusi grada Derventa

Strateški fokusi grada Derventa utvrđeni su na osnovu rezultata situacione analize, koja je obuhvatila sve ključne aspekte života i razvoja lokalne zajednice. Prilikom analize sagledani su glavni prirodni resursi, komparativne prednosti područja, kao i aktuelni razvojni trendovi, kako bi se optimalno iskoristile postojeće snage i razvojne mogućnosti. Na osnovu navedenog, definisana su tri strateška fokusa grada.

**Strateški fokus 1:** Unapređenje i razvoj preduzetništva, poljoprivrede i turizma Fokus usmjeren na integrisani razvoj preduzetništva, poljoprivrede i

turizma predstavlja ključni korak u stvaranju konkurentne lokalne ekonomije,

zasnovane na snažnim razvojnim potencijalima i prepoznatljivom identitetu zajednice. Njegova suština je u međusobnom povezivanju tri osnovna stuba razvoja – podrške preduzetništvu i investicijama, modernizacije poljoprivredne proizvodnje i jačanja turističkog identiteta – kako bi se izgradili novi poslovni modeli, povećala zaposlenost i podstakla inovativnost.

Kroz unapređenje poslovne infrastrukture, podršku startapovima i kreiranje povoljnog ambijenta za domaće i strane investicije, stvaraju se preduslovi za održivi rast malih i srednjih preduzeća. Istovremeno, modernizacija poljoprivrede ima za cilj prelazak sa tradicionalnih oblika proizvodnje na konkurentnije i ekološki prihvatljive modele. To obuhvata primjenu digitalnih tehnologija, udruživanje proizvođača, razvoj kapaciteta za preradu i brendiranje proizvoda, što omogućava bolji plasman na domaćem i međunarodnom tržištu. Posebna pažnja usmjerava se na mlade, žene i nove poljoprivrednike, čime se doprinosi socijalnoj uključenosti i smanjenju migracija iz ruralnih područja.

U isto vrijeme, razvoj turizma kroz izgradnju turističkih ruta, podršku ruralnim inicijativama, unapređenje gastro ponude i organizaciju manifestacija gradi integrisanu i autentičnu destinaciju. Povezivanjem poljoprivrede i turizma podstiče se dodatna ekonomska aktivnost, a lokalni proizvodi dobijaju veću prepoznatljivost i tržišnu vrijednost.

Ovakav integrisani pristup obezbjeđuje sveobuhvatan razvoj lokalne ekonomije, zasnovan na inovacijama, održivosti i jačanju identiteta Dervente kao dinamične i konkurentne zajednice.

**Strateški fokus 2:** Unapređenje društvenih kapaciteta i infrastrukture kao osnova održivog i ravnomjernog razvoja

Ovaj fokus usmjeren je na stvaranje harmoničnog i povezanog sistema društvenog razvoja koji ujedinjuje infrastrukturne, socijalne, zdravstvene i ekonomske aspekte u funkciji kvalitetnijeg života građana. Cilj je izgraditi inkluzivnu i otpornu zajednicu u kojoj se jednako unapređuje fizičko okruženje, kvalitet usluga i društvena kohezija.

Polazeći od SWOT analize, koja ukazuje na potrebu za modernizacijom javne infrastrukture, podizanjem efikasnosti lokalne uprave i jačanjem podrške mladima, ovaj fokus objedinjuje mjere koje podstiču sveobuhvatni lokalni razvoj. Poseban naglasak stavlja se na ravnomjerno ulaganje u urbana i ruralna područja, razvoj pametnih tehnologija u upravljanju, te unapređenje komunalnih i transportnih sistema koji unapređuju povezanost i životni standard stanovništva.

Razvoj društvenih kapaciteta obuhvata modernizaciju obrazovnih, kulturnih, sportskih i zdravstvenih objekata, kao i stvaranje uslova za veće učešće građana u donošenju odluka. Istovremeno, kroz podršku mladima, unapređenje socijalnih usluga i primjenu demografskih mjera, grad teži zadržavanju stanovništva, jačanju porodične stabilnosti i podsticanju ekonomske aktivnosti mladih generacija.

Integracija zdravstvenih i socijalnih usluga u okviru zajednice omogućava pravovremenu, pristupačnu i koordinisanu podršku najugroženijim kategorijama stanovništva. Posebna pažnja usmjerava se na inkluzivnost, jednake mogućnosti i promociju solidarnosti u svim segmentima društva.

Ovaj fokus predstavlja temelj za dugoročno održivu, tehnološki naprednu i socijalno pravednu Derventu — grad u kojem moderna infrastruktura i aktivna zajednica grade bolju budućnost.

**Strateški fokus 3:** Razvoj komunalne infrastrukture i racionalno korišćenje resursa

Fokus se odnosi na sveobuhvatno unapređenje infrastrukture i sistema upravljanja resursima u gradu Derventa, sa ciljem podizanja kvaliteta života, zaštite životne sredine i povećanja otpornosti lokalne zajednice. Osnovni element fokusa je modernizacija vodovodne i kanalizacione mreže, smanjenje gubitaka vode i izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, što osigurava pouzdano snabdijevanje i efikasno upravljanje vodnim resursima.

Fokus obuhvata i energetsku tranziciju zasnovanu na obnovljivim izvorima energije, povećanje energetske efikasnosti javnih i stambenih objekata, ugradnju solarnih panela, toplotnih pumpi i modernih sistema grijanja i hlađenja, kao i implementaciju energetski efikasnih rješenja u javnim ustanovama. Ovim se smanjuju emisije CO₂, unapređuje održivi razvoj i podstiče zelena ekonomija.

Integrisani sistem upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije čine treći ključni segment fokusa. To uključuje moderne kontejnere, reciklažne centre, informacione sisteme za evidenciju i analizu otpada, kao i edukaciju stanovništva, što dovodi do smanjenja količine otpada, boljeg planiranja resursa i stvaranja novih ekonomskih mogućnosti.

Fokus takođe obuhvata jačanje kapaciteta zaštite i spasavanja od elementarnih nepogoda kroz integrisane preventivne i reagujuće sisteme, obuke, vježbe i međunarodnu saradnju, što povećava otpornost zajednice i sigurnost građana.

Ostvarivanje ovog fokusa omogućava Derventi da postane grad sa održivom, funkcionalnom i otpornom infrastrukturom, koji istovremeno štiti prirodne resurse, podstiče održivi razvoj i obezbjeđuje zdravo i bezbjedno okruženje za sve stanovnike.

# Vizija, misija i strateški ciljevi sa indikatorima

Vizija razvoja grada Derventa usmjerava sve aktivnosti ka stvaranju lokalne zajednice koja odgovorno upravlja svojim resursima, podstiče privredni rast i stvara jednake mogućnosti za sve građane. Usmjerena je na očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti, unapređenje kvaliteta života i izgradnju prostorno uređenog i funkcionalnog okruženja koje omogućava stabilan i uravnotežen razvoj u skladu sa principima održivosti. Derventa je postala grad inovativnih ideja, zdravog okruženja i pouzdanog partnerstva – grad u kojem se živi, radi i stvara s vizijom održive budućnosti.

**Derventa – grad održivog razvoja, konkurentne ekonomije i savremenog životnog standarda u očuvanom i uređenom okruženju**

### Misija

Misija grada Derventa je da stvori funkcionalnu, održivu i konkurentnu lokalnu zajednicu u kojoj svaki građanin ima jednake mogućnosti za razvoj i učešće u društvenom i ekonomskom životu. Grad će podsticati preduzetništvo, modernizovati poljoprivredu i afirmisati turistički potencijal kako bi obezbijedio osnovu za ekonomski rast i inovacije. Razvoj javne, komunalne i digitalne infrastrukture biće usmjeren na unapređenje uslova života i podršku mladima, porodicama i osjetljivim grupama. Derventa će osigurati očuvano, uređeno i ekološki stabilno okruženje koje omogućava kvalitetan i zdrav život svih stanovnika. Aktivnim upravljanjem resursima i primjenom principa održivog razvoja, grad će graditi lokalnu zajednicu otpornu na izazove budućnosti. Istovremeno, Derventa će integrisati ekonomski, socijalni i ekološki razvoj kako bi postala prepoznatljiva destinacija i primjer odgovorne i moderne lokalne samouprave.

# Strateški ciljevi sa indikatorima

Strateški ciljevi proizilaze iz strateških fokusa i vizije grada Derventa, pretvarajući ih u glavne razvojne pravce i određujući rezultate koje je potrebno ostvariti do kraja planskog perioda, do 2031. godine.

### Strateški cilj 1: Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta

Strateški cilj usmjeren je ka stvaranju snažne, otporne i konkurentne lokalne ekonomije koja počiva na tri međusobno povezana stuba razvoja: podsticaju preduzetništva i investicija, modernizaciji i održivosti poljoprivredne proizvodnje, te jačanju turističkog identiteta i razvoju integrisane destinacije.

Kroz unapređenje poslovne infrastrukture, podršku startapovima i stvaranje povoljnog investicionog ambijenta, lokalna zajednica stvara osnov za razvoj novih poslovnih modela, otvaranje radnih mjesta i inkluziju osjetljivih grupa. Istovremeno, transformacija poljoprivrede u konkurentan i ekološki održiv sektor omogućava poljoprivrednicima veću efikasnost, pristup tržištima i dodatnu vrijednost kroz preradu, udruživanje i digitalizaciju.

Poseban fokus je na mladima, ženama i novim poljoprivrednicima, što obezbjeđuje socijalnu uključenost i smanjenje migracija iz ruralnih područja. Povezivanjem poljoprivrede i turizma kroz ruralne inicijative i brendiranje lokalnih proizvoda, podstiče se dodatna ekonomska aktivnost i autentična ponuda na tržištu.

Razvoj turističkih ruta, avanturističkog i ruralnog turizma, kao i podrška manifestacijama i gastro ponudi, pozicioniraju Derventu kao prepoznatljivu destinaciju i doprinose održivom razvoju .

### Strateški cilj 2. Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života

Strateški cilj usmjeren je na stvaranje socijalno odgovorne, tehnološki moderne i demografski stabilne zajednice u kojoj su svi građani ravnopravno uključeni u društveni i ekonomski život. Polazeći od potrebe za unapređenjem životnog standarda, cilj integriše razvoj društvene i komunalne infrastrukture, jačanje javnih usluga i podršku mladima kao ključnim nosiocima budućeg razvoja.

Ostvarenje ovog cilja podrazumijeva kontinuirana ulaganja u modernizaciju obrazovne, kulturne, sportske, zdravstvene i socijalne infrastrukture, uz ravnomjernu teritorijalnu raspodjelu i poseban fokus na ruralna područja. Razvoj pametnih i energetski efikasnih sistema u lokalnoj upravi doprinosi većoj transparentnosti i boljoj dostupnosti javnih usluga. Unapređenjem saobraćajne, digitalne i komunalne infrastrukture stvaraju se preduslovi za kvalitetniji život, bolju povezanost i ekonomski rast.

Istovremeno, ovaj cilj obuhvata stvaranje inkluzivnog društva koje mladima obezbjeđuje ravnopravan pristup obrazovanju, kulturi, sportu i zapošljavanju, kao i podršku kroz demografske i ekonomske mjere koje stimulišu ostanak i povratak mladih. Razvoj zdravstvenih i socijalnih usluga usmjeren je na povećanje dostupnosti, efikasnosti i integracije sistema podrške, posebno za osjetljive kategorije stanovništva.

Ovim pristupom Derventa stvara funkcionalan, održiv i inkluzivan grad, u kojem svaki pojedinac aktivno doprinosi razvoju zajednice. Strateški cilj ima za rezultat podizanje kvaliteta života, jačanje društvene kohezije i stvaranje uslova za dugoročno održivi razvoj lokalne zajednice.

### Strateški cilj 3: Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom

Strateški cilj grada Derventa usmjeren je na uspostavljanje održivih, efikasnih i otpornih sistema upravljanja vodom, energijom, otpadom i rizicima od elementarnih nepogoda. Realizacijom ovog cilja obezbijediće se pouzdano snabdijevanje vodom za građane i privredu, efikasno prikupljanje i prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda, smanjenje gubitaka u mreži i proširenje kanalizacione infrastrukture. Pored toga, cilj obuhvata unapređenje energetske efikasnosti javnih i stambenih objekata kroz modernizaciju sistema grijanja i hlađenja, ugradnju obnovljivih izvora energije i primjenu principa zelene tranzicije.

Ključni segment cilja odnosi se na razvoj integrisanog sistema upravljanja otpadom zasnovanog na principima cirkularne ekonomije, koji uključuje moderne kontejnere, evidenciju otpada, reciklažne centre i edukaciju stanovništva. Ovim se smanjuje količina otpada na deponijama i istovremeno stimuliše nova ekonomska aktivnost u sektoru zelenih tehnologija.

Strateški cilj takođe obuhvata jačanje kapaciteta civilne zaštite i zaštite od elementarnih nepogoda kroz integrisan sistem prevencije, obuke i reagovanja, što povećava otpornost lokalne zajednice, brzinu obnavljanja nakon katastrofa i bezbjednost građana i infrastrukture.

Ostvarivanjem ovog cilja Derventa će razviti integrisani, održivi i otporni sistem infrastrukture i životne sredine koji podiže kvalitet života, štiti prirodne resurse, smanjuje emisije štetnih gasova, podstiče održivi ekonomski razvoj i obezbjeđuje sigurno i zdravo okruženje za sadašnje i buduće generacije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 1** | Indikatori uticaja | Polazna vrijednost | Ciljna vrijednost |
| Razvoj konkurentne |  | (2025. godina) | (2031. godina) |
|  |  |  |
| lokalne ekonomije |  |  |  |
| kroz unapređenje | Broj privrednih društava | 211 | 222 |
| preduzetništva, |  |  |  |
| modernizaciju  poljoprivrede i | Broj preduzetnika | 616 | 678 |
|  |  |  |
| jačanje turističkog identiteta | Prosječna neto plata (KM) | 1.126 | 1.800 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 2**  Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja  obezbjeđuje kvalitet života | Indikatori uticaja | Polazna vrijednost (2025. godina) | Ciljna vrijednost (2031. godina) |
| % zadovoljstva građana kvalitetom usluga iz  oblasti zdravstvene i socijalne zaštite | 55 | 80 |
| Procenat mladih  uključenih u programe obrazovanja, kulture, sporta i zapošljavanja | 45 | 75 |
| Stepen zadovoljstva  građana kvalitetom života u lokalnoj zajednici | 60 | 80 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Strateški cilj 3**  Unaprijeđena infrastruktura i  efikasno upravljanje životnom sredinom | Indikatori uticaja | Polazna vrijednost (2025. godina) | Ciljna vrijednost (2031. godina) |
| Obuhvat stanovništva  priključenog na vodovod (%) | 80 | ≥ 90 |
| Količina recikliranog  otpada na godišnjem nivou (t/godišnje) | 130 | ≥ 1.500 |
| Udio obnovljivih izvora  energije u ukupnoj potrošnji javnih objekata | - | 15% |

### PRIORITETI I MJERE SA INDIKATORIMA

Prioriteti predstavljaju suštinska područja i pravce djelovanja koji su od presudnog značaja za realizaciju vizije i strateških ciljeva. Oni imaju najveći uticaj na razvoj i postizanje strateških indikatora. U nastavku je dat pregled definisanih prioriteta, svrstanih u okviru odgovarajućih strateških ciljeva.

|  |  |
| --- | --- |
| **Strateški cilj 1:**  Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva,  modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog  identiteta | **Prioritet 1.1.** Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent |
| **Prioritet 1.2.** Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj održivog ruralnog razvoja |
| **Prioritet 1.3.** Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i prepoznatljiva turistička destinacija |
|  | **Prioritet 2.1.** Modernizovana lokalna uprava i |
|  | unapređena društvena i komunalna infrastruktura |
|  | u funkciji kvalitetnijeg života građana |
|  |  |
| **Strateški cilj 2:**  Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja |
| **Prioritet 2.2.** Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje  društvene kohezije |
| **Prioritet 2.3.** Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u zajednici |
| obezbjeđuje kvalitet života |
|  | **Prioritet 2.4** Podržan demografski razvoj i |
|  | osnažena ekonomska uloga mladih |
|  | **Prioritet 3.1.** Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom radi očuvanja  životne sredine i poboljšanog kvaliteta života |
| **Strateški cilj 3:**  Unaprijeđena  infrastruktura i efikasno upravljanje životnom  sredinom | **Prioritet 3.2.** Ostvareno povećanje energetske efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora energije kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi |
| **Prioritet 3.3.** Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa |
|  | **Prioritet 3.4.** Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne zajednice |

### Pregled prioriteta i pripadajućih mjera sa indikatorima

Prioriteti za strateški cilj 1, uključujući pripadajuće mjere, prikazani su u navedenoj tabeli. U okviru svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **1.1. Razvijeno preduzetništvo**  **i poboljšan investicioni ambijent** | Povećan broj registrovanih privrednih subjekata za najmanje 10% do 2031. godine | 842 | 926 |
| Povećan prihod lokalne  privrede za najmanje 5% do 2031. godine | 963.829.623 | 1.012.021.104 |
| Povećana vrijednost izvoza za najmanje 5% do 2031. godine | 365.241.000 | 401.765.100 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta | | | |
| 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **1.2.**  **Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj**  **održivog ruralnog razvoja** | Povećan broj registrovanih privrednih subjekata u primarnom sektoru najmanje 10%  do 2031. godine | 131 | 144 |
| Povećan prihoda od primarne proizvodnje za najmanje 5% do 2031. godine | 36.475.816 | 38.299.606 |
| Povećan broj zaposlenih u primarnom sektoru za najmanje 15% do 2031. godine | 131 | 151 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede proizvodnje | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i**  **prepoznatljiva turistička destinacija** | Broj dolazaka | 2000 | ≥ 6000 |
| Broj noćenja | 4000 | ≥ 12000 |
| Broj poslovnih subjekata u turističkoj djelatnosti | 20 | ≥ 60 |
| Broj održanih turističkih manifestacija godišnje | 4–5 većih, nekoliko  manjih | ≥ 10 značajnih, više manjih  tematskih |
| Ukupni broj posjetilaca u gradu godišnje | 20.000–30.000  (procjena) | ≥ 60.000 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne platforme za promociju | | | |
| 1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma | | | |
| 1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim domaćinstvima | | | |
| 1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija | | | |

Prioriteti za strateški cilj 2, uključujući pripadajuće mjere, prikazani su u navedenoj tabeli. U okviru svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **2.1.Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna**  **infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana** | Procenat građana zadovoljnih kvalitetom javnih usluga | 45% | 80% |
| Procenat digitalizovanih usluga u lokalnoj upravi | 25 | 70 |
| Dužina rekonstruisanih i novoizgrađenih puteva, biciklističkih i pješačkih staza (km) | 10 | 50 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu infrastrukturu | | | |
| 2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture | | | |
| 2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **2.2.** | Broj modernizovanih i |  |  |
| **Obezbijeđena** | prilagođenih objekata |  |  |
| **inkluzivnost i** | obrazovne, kulturne i sportske | 5 | 12 |
| **ravnopravan** | infrastrukture |  |  |
| **pristup**  **kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i** | Procenat školskih objekata opremljenih digitalnom i multimedijalnom opremom | 30 | 75 |
| **sportskim** |  |  |  |
|  |  |  |
| **sadržajima, uz** | Procenat građana koji smatraju |  |  |
| **jačanje** | da su kulturni i sportski |  |  |
| **društvene** | sadržaji dostupni svim | 50 | 85 |
| **kohezije** | društvenim grupama |  |  |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i kapaciteta kroz modernizaciju  postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova | | | |
| 2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i  privrede | | | |
| 2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa | | | |
| 2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora | | | |
| 2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje dostupnosti sportskih  sadržaja | | | |
| 2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni razvoj sporta | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i**  **socijalne usluge u zajednici** | Stepen zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite | 55 | 75 |
| Stepen zadovoljstva korisnika uslugama socijalne zaštite | 45 | 55 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta | | | |
| 2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **2.4 Podržan demografski razvoj i**  **osnažena ekonomska uloga mladih** | Broj mladih koji su zaposleni putem lokalnih programa  podrške i podsticaja zapošljavanju | - | 150 |
| Broj novoosnovanih startap preduzeća mladih | - | 5 godišnje |
| Procenat mladih koji  izražavaju namjeru da ostanu i rade u svom gradu | - | 75 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 2**.**4.1. Jačanje podrške mladima i mladim porodicama | | | |

Prioriteti za strateški cilj 3, uključujući pripadajuće mjere, prikazani su u navedenoj tabeli. U okviru svakog prioriteta definisani su indikatori (krajnjeg) rezultata sa početnim i ciljnim vrijednostima**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **3.1. Obezbijeđeno održivo**  **upravljanje vodnim resursima i**  **infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života** | Obuhvat stanovništva kanalizacionim sistemom (%) | 60 | ≥ 80 |
| Izgrađeno postrojenje za  prečišćavanje otpadnih voda | Ne | Da |
| Smanjenje količina nefakturisane vode | 38% | 25% |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| **3.1.1.:** Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim  vodama u funkciji održivog razvoja grada | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **3.2. Ostvareno povećanje energetske** | Smanjenje emisije CO2 do 2031. godine | - | 40% |
| Udio električne energije za  potrebe javnih usluga i objekata koji se proizvodi iz vlastitih obnovljivih izvora do 2031. godine |  |  |
| **efikasnosti i** |  |  |
| **unaprijeđena** |  |  |
| **upotreba** |  |  |
| **obnovljivih** |  |  |
| **izvora energije** |  |  |
| **kao osnova za**  **održivi razvoj** | 0 | 30 |
|  |  |  |
| **i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi** | Procenat javnih objekatima u kojima je uveden sistem  energetske efikasnosti |  |  |
|  |  | - | ≥ 90 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora  energije na području grada Derventa | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **3.3.Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema**  **upravljanja otpadom i razvijena cirkularna**  **ekonomija kao osnova**  **održivog**  **razvoja grada Derventa** | Pokrivenost domaćinstava uslugom odvoza otpada (%) | 80 | ≥ 90 |
| Povećanje kapaciteta  reciklažnog centra **(**t/god) | 130 | ≥ 1.500 |
| Stepen razdvajanja otpada na izvoru nastanka | - | ≥ 30 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Prioritet** | **Indikator** | **Polazna vrijednost** | **Ciljna vrijednost** |
| **3.4.Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i**  **spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne**  **zajednice** | Indeks spremnosti lokalne zajednice na katastrofe  (kompozitni indeks 0–100) | 45 | 85 |
| Dužina uređenog korita rijeke Ukrine (km) | 0 | 5 |
| Procenat stanovništva obuhvaćenog edukativnim  kampanjama | 10 | ≥ 30 |
| **Pripadajuće mjere za realizaciju prioriteta** | | | |
| 3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu  Derventa | | | |

### KLjUČNI STRATEŠKI PROJEKTI

U okviru procesa izrade strateškog dokumenta, posebna pažnja posvećena je identifikaciji ključnih strateških projekata. Riječ je o intervencijama od izuzetne važnosti, koje se izdvajaju po svom potencijalu da ostvare višestruke efekte na lokalnu zajednicu. Ovi projekti obuhvataju širok spektar korisnika, donose značajne rezultate u više oblasti, te često predstavljaju osnovu za pokretanje dodatnih aktivnosti i inicijativa. Zbog svog uticaja i povezanosti sa drugim razvojnim procesima, ovi projekti imaju pokretački karakter i smatraju se važnim motorom budućeg ekonomskog, socijalnog i infrastrukturnog razvoja na lokalnom nivou.

U okviru **Strateškog cilja 1**, koji se odnosi na razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta, definisan je sljedeći ključni strateški projekat:

**Ključni strateški projekat: „Osnivanje i izgradnja poslovnih zona“** predstavlja jednu od ključnih inicijativa za dalji ekonomski razvoj Grada Derventa. S obzirom na to da su postojeći kapaciteti za smještaj privrednih subjekata u velikoj mjeri već iskorišteni, javlja se potreba za planiranjem i izgradnjom nove, funkcionalne poslovne zone.

Cilj projekta je kreiranje modernog poslovnog okruženja koje će omogućiti širenje postojećih privrednih aktivnosti, otvaranje novih radnih mjesta i privlačenje domaćih i stranih investitora. Zona će biti smještena na strateškoj lokaciji u

blizini glavnih saobraćajnica, sa potpuno opremljenim parcelama koje uključuju sve ključne infrastrukturne priključke – struju, vodu, kanalizaciju, internet i pristupnu putnu mrežu.

Projekat će biti realizovan u fazama, počevši od izrade studije izvodljivosti i odabira najpovoljnije lokacije, pa sve do izrade prostorno-planske i tehničke dokumentacije, građevinskih radova i promocije zone. Kroz ovaj projekat, Derventa se pozicionira kao konkurentna i privlačna destinacija za ulaganja, sa dugoročnim pozitivnim efektima na lokalnu ekonomiju. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 5.000.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 4.500.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

U okviru **Strateškog cilja 2**, koji se odnosi na unaprijeđenje inkluzivne i održive sredine koja obezbjeđuje kvalitet života, definisani su sljedeći ključni strateški projekti:

**Ključni strateški projekat: “Izgradnja Sportsko-rekreativne zone na prostoru nekadašnje kasarne Zdravko Čelar“** predstavlja jedan od ključnih strateških projekata Grada Derventa, usmjeren ka unapređenju uslova za sport, rekreaciju i društveni život građana. Ovaj projekat ima za cilj da transformiše zapušten i neiskorišten prostor u moderno uređenu parkovsku zonu sa brojnim sportskim i rekreativnim sadržajima, čime će se značajno poboljšati kvalitet života u zajednici. Planirano je uređenje multifunkcionalnih sportskih terena za atletiku, mali fudbal, košarku, odbojku i rukomet, ali i prostora za druge aktivnosti na otvorenom. Zona će, pored sportskih terena, obuhvatati i zelene površine, staze za šetanje i rekreaciju, što će omogućiti svim građanima, bez obzira na uzrast, da kvalitetno provode slobodno vrijeme. Projekat će imati značajan uticaj na društveni i ekonomski razvoj Dervente, stvarajući prostor za sportska takmičenja, kulturne događaje i druženja, te postati mjesto okupljanja, zdravog života i jačanja lokalne zajednice. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 1.500.000,00 KM, od čega 300.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.200.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

**Ključni strateški projekat: „Osnivanje i tehničko opremanje samostalne muzičke škole u Derventi“** predstavlja važan iskorak Grada Derventa u oblasti obrazovanja, kulture i društvenog razvoja. Osnivanje samostalne javne ustanove ove vrste temelji se na dugogodišnjoj tradiciji muzičkog obrazovanja u Derventi, koja datira još od 1969. godine. Iako trenutno funkcioniše kao odjeljenje OŠ „Nikola Tesla“, muzičku nastavu pohađa 137 učenika, uz podršku 13 stručnih nastavnika u okviru tri odsjeka – klavir, harmonika i gitara – što ukazuje na izraženo interesovanje i stabilnu osnovu za samostalno djelovanje škole.

Projekat obuhvata rekonstrukciju i adaptaciju stare zgrade Opštinske uprave površine 312,85 m², koja je već prepoznata kao adekvatan prostor za potrebe škole. Planirani radovi uključuju poboljšanje energetske efikasnosti, akustičku izolaciju, modernizaciju sistema grijanja i rasvjete, kao i tehničko opremanje prostora. Biće omogućena puna inkluzija učenika sa invaliditetom, a u potkrovlju i podrumu planira se dodatna funkcionalizacija prostora za budući razvoj – poput arhive, repeticionih prostorija ili novih odsjeka (npr. violina, flauta, solo pjevanje).

Osnovna muzička škola će, pored obrazovne, imati i snažnu kulturnu ulogu – biće centar za koncerte, javne nastupe i saradnju sa umjetnicima iz regiona i inostranstva. Na taj način će se jačati kulturni identitet grada, omogućiti mladima da razvijaju talente u svom okruženju i stvoriti nove mogućnosti za Derventu kao kulturni centar regiona. Osnivanje ove škole predstavlja ulaganje u dugoročni razvoj, društvenu uključenost i kreativnost novih generacija. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 1.500.000,00 KM, od čega 300.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.200.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

**Ključni strateški projekat:** „**Sanacija i opremanje dvorane JU Sportski centr Derventa“** predstavlja ključni strateški projekat Grada Derventa, usmjeren ka unapređenju kvaliteta života građana kroz razvoj sportske i kulturne infrastrukture. Projekat obuhvata potpunu sanaciju i modernizaciju postojeće sportske dvorane površine oko 6.250 m², s fokusom na energetsku efikasnost, tehničko opremanje i poboljšanje uslova za korisnike. Cilj je smanjenje energetskih troškova, očuvanje životne sredine i stvaranje održivog objekta koji odgovara savremenim standardima. Modernizovana dvorana će omogućiti kvalitetnije uslove za rad sportskih klubova, škola i udruženja, kao i za organizovanje takmičenja, priredbi i rekreativnih aktivnosti. Pored sportskih sadržaja kao što su mali fudbal, košarka, odbojka i rukomet, dvorana će služiti kao centar za kulturne događaje, sajmove i koncerte, čime će doprinijeti obogaćivanju društvenog života i privrednom razvoju grada. Ovaj projekat predstavlja investiciju u budućnost zajednice, stvarajući funkcionalan, moderan i svestran prostor dostupan svim građanima. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 2.000.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.500.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

**Ključni strateški projekat: „Podrška mladim porodicama za kupovinu prve stambene jedinice“** predstavlja značajnu mjeru demografske i socijalne politike Grada Derventa, usmjerenu ka zadržavanju mladih, podsticanju rađanja i jačanju porodičnih zajednica. Ideja projekta proističe iz potrebe da se mladim bračnim parovima olakša rješavanje stambenog pitanja, što je često glavna prepreka za osamostaljivanje i planiranje porodice. S obzirom na niska prosječna primanja i ograničen pristup povoljnim kreditima, veliki broj mladih ostaje da živi u zajednici sa roditeljima ili ulaže značajan dio prihoda na kiriju. Ovim projektom,

Grad Derventa planira da uvede direktnu finansijsku podršku u vidu subvencija ili učešća u finansiranju kupovine prve stambene jedinice, čime bi se mladima omogućio samostalan i dostojanstven život.

Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 700.000 KM, a mjera će dopuniti već postojeće programe kao što su stipendije, subvencije vrtića i podrška za novorođenu djecu. Krajnji cilj je stvaranje okruženja u kome mladi žele da ostanu, žive i osnivaju porodicu upravo u Derventi.

U okviru **Strateškog cilja 3**, koji se odnosi na unaprijeđenje infrastrukture i efikasno upravljanje životnom sredinom, definisani su sljedeći ključni strateški projekti:

**Ključni strateški projekat: „Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione infrastrukture u gradskom području“** predstavlja jedan od najznačajnijih strateških koraka ka unapređenju uslova života u Derventi. Njegova primarna svrha je izgradnja nove i obnova postojeće kanalizacione mreže u naseljima koja, do sada nisu bila obuhvaćena adekvatnom kanalizacionom infrastrukturom, kao što su Gakovac, Čardak, Potočani, Lug i Jasikovača. Ovim će se omogućiti priključenje novih korisnika i značajno poboljšati kvalitet usluge za postojeće stanovništvo.

Trenutno, samo oko 60% gradskog područja ima pristup kanalizacionoj mreži, koja je mješovitog tipa, što znači da isti sistem odvodi i fekalne i oborinske vode. Ostatak stanovništva koristi septičke jame i otvorene kanale, što dovodi do kontinuiranog zagađenja podzemnih i površinskih voda, predstavljajući ozbiljan ekološki i zdravstveni rizik.

Projekat predviđa modernizaciju postojećeg sistema kroz prelazak na separatni tip odvodnje, gdje će se fekalne i oborinske vode odvajati, prikupljati putem glavnih i sekundarnih kolektora sa obje strane rijeke Ukrine i dovoditi do budućeg centralizovanog postrojenja za prečišćavanje. Krajnji cilj ovog projekta je uspostavljanje funkcionalnog, ekološki održivog i unaprijeđenog sistema kanalizacije, koji će pratiti dalji urbani razvoj grada, zaštititi prirodnu sredinu i doprinijeti opštem kvalitetu života građana. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 7.000.000,00 KM, od čega 2.000.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 5.000.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

**Ključni strateški projekat: „Izgradnja regulisanog toka rijeke Ukrine“** predstavlja jedan od najznačajnijih strateških projekata Grada Derventa, sa višestrukim efektima na životnu sredinu, bezbjednost, turizam i lokalnu ekonomiju. Osnovna svrha projekta je zaštita od poplava, što je od ključnog značaja za sigurnost stanovništva i infrastrukture, ali i očuvanje prirodnog ambijenta rijeke, koja predstavlja dragocjen prirodni resurs i simbol grada.

Ukrina je prepoznatljiva po svojim izletištima, kupalištima i bogatom biodiverzitetu — dom je brojnim vrstama riba, ptica i autohtone flore. Projekat ima za cilj očuvanje ovih prirodnih vrijednosti kroz primenu mjera zaštite životne sredine, kao što su sadnja autohtonih biljnih vrsta, formiranje zelenih pojaseva i obezbjeđenje ekoloških koridora za životinje. Ovim mjerama se omogućava očuvanje prirodnih staništa, ali i unapređenje izgleda priobalja.

Projekat takođe uključuje izgradnju pješačkih staza, postavku urbanog mobilijara, te uređenje prostora za rekreaciju i odmor, čime se stvara atraktivna i funkcionalna zona za stanovnike i turiste. Unapređenjem infrastrukture i podizanjem ekološke svijesti, rijeka Ukrina dobija novu ulogu — ne samo kao prirodni resurs, već i kao pokretač održivog turističkog i ekonomskog razvoja.

Realizacija ovog projekta će značajno uticati na poboljšanje kvaliteta života u Derventi, jačanje turističke ponude, ali i na promociju grada kao odgovorne i ekološki svjesne zajednice. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 15.000.000,00 KM, od čega 2.000.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 13.000.000,00 KM iz donatorskih sredstava.

### OPIS UNUTRAŠNjE I MEĐUSOBNE USKLAĐENOSTI STRATEŠKOG DOKUMENTA

U skladu sa članom 12. stav 2. Uredbe o strateškim dokumentima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/2021), neophodno je obezbijediti usklađenost strateškog dokumenta sa drugim relevantnim planskim dokumentima. Ta usklađenost se utvrđuje kroz provjeru podudarnosti razvojnih pravaca, prioriteta, mjera i strateških ciljeva sa dokumentima istog ili višeg nivoa vlasti, kao i dokumentima koji proističu iz međunarodnih obaveza i procesa evropskih integracija.

Iz tog razloga, prilikom izrade elemenata ove Strategije, posebna pažnja je posvećena usaglašenosti strateških ciljeva, prioriteta i mjera, uključujući i odgovarajuće indikatore, sa relevantnim nacionalnim i međunarodnim dokumentima.

Interna usklađenost je osigurana kroz jasno definisane hijerarhijske veze između mjera, prioriteta i strateških ciljeva, uz prateće indikatore koji omogućavaju praćenje njihovih rezultata. Strateški projekti direktno doprinose ostvarenju postavljenih mjera i ciljeva, a interna usklađenost je dodatno naglašena kroz sažete prikaze prioriteta i mjera za svaki pojedinačni strateški cilj.

Strategija razvoja grada Derventa za period 2025–2031. godina usklađena je sa Prostornim i Urbanističkim planom grada Derventa, kao i sa drugim relevantnim dokumentima, poput Procjene ugroženosti od elementarne nepogode i druge nesreće grada Derventa i Akcionog plana energetski održivog razvoja i klimatskih promjena (SECAP).

Sažeti pregled usklađenosti razvojnih pravaca, prioriteta, mjera i strateških ciljeva viših nivoa vlasti sa odgovarajućim elementima Strategije razvoja predstavljen je u priloženoj tabeli.

|  |  |
| --- | --- |
| **Strateški dokumentvišen nivoa** | **Vezani strateški cilj, prioritet i/ili mjera iz strategije razvoja višeg nivoa** |
| **Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja BiH** | |
| Razvojni pravac:  **„Pametni rast“**  Akcelerator 2.1 ”Povoljno okruženje za preduzetništvo i inovacije ”  Akcelerator 2.2 ”Povećanje investicija u infrastrukturu”  Akcelerator 2.4 „Zeleni rast i čista energija“  Akcelerator 2.5 ”Pametno upravljanje prirodnim resursima i životnom  sredinom”  Razvojni pravac:„**Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom“**  Akcelerator 1.1 ”Efikasan, otvoren, inkluzivan i odgovoran javni sektor”  Akcelerator 2.3 „Unapređenje pristupa i kvalitete obrazovanja i obuke“  Razvojni pravac: **„Društvo jednakih** | **Strateški cilj 1:** Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva,  modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta  Prioritet 1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent  Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta  Mjera 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva Prioritet 1.2. Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj održivog ruralnog  razvoja  Mjera 1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede proizvodnje  Prioritet 1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i prepoznatljiva turistička destinacija  Mjera 1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne  platforme za promociju  Mjera 1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma  Mjera 1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim domaćinstvima  Mjera 1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija  Strateški cilj 3: Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom  Prioritet 3.1. Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života  3.1.1.: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim vodama u funkciji održivog razvoja grada  Prioritet 3.2. Ostvareno povećanje energetske efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora energije kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi  3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa  Prioritet 3.3. Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna |

|  |  |
| --- | --- |
| **mogućnosti“**  Akcelerator 3.1 Unapređenje politika socijalne zaštite  Akcelerator 3.2 „Aktivacija i  zapošljavanje na ranjive kategorije  Akcelerator 3.3 Efikasna zdravstvena zaštita za sve  Akcelerator 3.4 Poboljšanje inkluzivnosti obrazovnih sistema | ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa  3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije  Prioritet 3.4. Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne zajednice  3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu Derventa  **Strateški cilj 2:** Unaprijeđena inkluzivna i  održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života Prioritet 2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana  Mjera 2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu infrastrukturu  Mjera 2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture  Mjera 2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju  Prioritet 2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije  Mjera 2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i kapaciteta kroz modernizaciju postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova  Mjera 2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog  obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede Mjera 2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa  Mjera 2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora Mjera 2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje dostupnosti sportskih sadržaja Mjera 2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni razvoj sporta  Prioritet 2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u zajednici  Mjera 2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta  Mjera 2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici  Prioritet 2.4 Podržan demografski razvoj i osnažena ekonomska uloga mladih  Mjera 2.4.1. Jačanje podrške mladima i mladim porodicama |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2025-2027. godine** | |
| Strukturne mjere iz Programa ekonomskih reformi:  OBLAST I: Konkurentnost STRUKTURNA REFORMA 1:  Unapređenje konkurentnosti privrede kroz podršku tehnološkom razvoju i jačanju lanaca vrijednosti i  snabdijevanja  Reformske mjere:  2) Unapređenje uslova poslovanja,  6) Unapređenje konkurentnosti poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,  8) Unapređenje atraktivnosti i prepoznatljivosti turističke ponude  OBLAST II: ODRŽIVOST I OTPORNOST  STRUKTURNA REFORMA 1:  Energetska i zelena tranzicija  Reformske mjere:   1. Održivost proizvodnje i potrošnje energije, 2. Unapređenje tehnološkog nivoa i prelazak privrede na zelenu i   cirkularnu ekonomiju,   1. Prelazak sa linearne na cirkularnu ekonomiju.   OBLAST II: ODRŽIVOST I OTPORNOST  STRUKTURNA REFORMA 2: Ubrzana  digitalna transformacija  Reformske mjere:  1) Stvaranje preduslova za digitalnu transformaciju, | Prioritet 1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent  Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta  Mjera 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva Prioritet 1.2. Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj održivog ruralnog  razvoja  Mjera 1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede proizvodnje  Prioritet 1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i prepoznatljiva turistička destinacija  Mjera 1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne  platforme za promociju  Mjera 1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma  Mjera 1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim domaćinstvima  Mjera 1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija  Prioritet 3.1. Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života  3.1.1.: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim vodama u funkciji održivog razvoja grada  Prioritet 3.2. Ostvareno povećanje energetske  efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih  izvora energije kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi  3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa  Prioritet 3.3. Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna  ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa |

|  |  |
| --- | --- |
| 2) Ubrzani razvoj IK djelatnosti i digitalizacije privrede,  STRUKTURNA REFORMA 3:  Modernizacija i obnova transportne infrastrukture u skladu sa ciljevima Zelene agende  Reformska mjera: 1) Izgradnja i  modernizacija putne infrastrukture.  OBLAST III: Ljudski kapital i socijalne politike  STRUKTURNA REFORMA 1:  Povećanje zapošljivosti kroz poboljšanje usklađenosti obrazovanja i razvoja praktičnih znanja i vještina na tržištu rada  Reformske mjere:   1. Funkcionalnije tržište rada, 2. Unapređenje povezanosti   obrazovanja i tržišta rada i jačanje pristupa i kvaliteta obrazovanja.  STRUKTURNA REFORMA 2:  Unapređenje kvaliteta i efikasnosti institucionalnih mehanizama za pružanje usluga socijalne i  zdravstvene zaštite  Reformske mjere: 1) Unaprijeđena socijalna i dječija zaštita uz odgovarajuću informacionu podršku i kvalitet pružanja usluga korisnicima,  2) Kvalitetnije i dostupnije usluge zdravstvene zaštite. | 3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije  Prioritet 3.4. Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne zajednice  3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu Derventa  Prioritet 2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana  Mjera 2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu infrastrukturu  Mjera 2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture  Mjera 2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju  Prioritet 2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije  Mjera 2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i kapaciteta kroz modernizaciju postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova  Mjera 2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog  obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede Mjera 2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa  Mjera 2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora Mjera 2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje dostupnosti sportskih sadržaja Mjera 2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni razvoj sporta  Prioritet 2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u zajednici  Mjera 2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta  Mjera 2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici  Prioritet 2.4 Podržan demografski razvoj i osnažena ekonomska uloga mladih  Mjera 2.4.1. Jačanje podrške mladima i mladim porodicama |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **Strategija razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021-2027. godine** | |
| Strateški cilj 1. Obnavljanje i rast preduzetničke aktivnosti u RS, sa  težištem na preduzetništvu mladih i preduzetništvu žena  Strateški cilj 2. Obnavljanje i jačanje konkurentnosti MSP-a u globalnim lancima vrijednosti  Strateški cilj 3. Rast učešća proizvoda, usluga, i sektora  zasnovanih na znanju i inovacijama u strukturi MSP | Prioritet 1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent  Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta  Mjera 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva |
| **Strategija privlačenja stranih investicija u Republiku Srpsku 2021-2027. godine** | |
| STRATEŠKI CILj 2.  Povećati učešće SDI u BDP-u Republike Srpske i broj novoosnovanih kompanija sa ino kapitalom  STRATEŠKI CILj 3. Povećanje učešća SDI koja su motivisana unapređenjem efikasnosti, a u skladu sa ciljevima održivog razvoja | Prioritet 1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent  Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta  Mjera 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva |
| **Strategija razvoja poljoprivrede i ruralnih područja Republike Srpske 2021-2027. godine** | |
| Strateški cilj1.Povećanje obima i produktivnosti poljoprivredne proizvodnje  1.3. Povećanje produktivnosti u poljoprivrednoj proizvodnji  1.5. Primjena novih tehnologija i naučnih dostignuća u  poljoprivrednoj proizvodnji  Strateški cilj 2. Povećanje konkurentnosti i razvoj lanaca | Prioritet 1.2. Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj održivog ruralnog  razvoja  Mjera 1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede proizvodnje |

|  |  |
| --- | --- |
| vrijednosti u  poljoprivrednoprehrambenom sektoru   * 1. Podrška investicionim ulaganjima u modernizaciju poljoprivredne proizvodnje   2. Podrška zaštiti domaće proizvodnje   3. Podrška unapređenju povezanosti između proizvođača, posrednika i   prerađivača primarnih proizvoda   * 1. Podrška unapređenju sistema   kvaliteta poljoprivrednih proizvoda   * 1. Podrška razvoju inovacija i preduzetničkih sposobnosti proizvođača   Strateški cilj 3. Revitalizacija ruralnih područja   * 1. Ekonomska revitalizacija ruralnih područja   2. Revitalizacija infrastrukture i usluga u ruralnim područjima   3. Revitalizacija identiteta ruralnih područja   4. Demografska revitalizacija ruralnih područja |  |
| **Strategija razvoja turizma Republike Srpske 2021-2027. godine** | |
| Strateški ciljevi:   1. Unaprijeđen turistički proizvod, 2. Unaprijeđen destinacijski marketing, 3. Razvijeni kvalitetni ljudski resursi, 4. Unaprijeđeno podsticajno okruženje za razvoj turizma. | Prioritet 1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i prepoznatljiva turistička destinacija  Mjera 1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne  platforme za promociju  Mjera 1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma  Mjera 1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim domaćinstvima  Mjera 1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija |
| **Strategija razvoja industrije Republike Srpake 2021 – 2027 godine** | |
| Strateški cilj: 4. POVEĆATI INVESTICIJE U INDUSTRIJU  Prioritet 4.1. Poboljšanje poslovnog ambijenta  Prioritet 4.2. Privlačenje investicija u industriju | Prioritet 1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent  Mjera 1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta  Mjera 1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva |

|  |  |
| --- | --- |
| Strateški cilj: 5.SMANjITI ŠTETNE UTICAJE NA ŽIVOTNU SREDINU  Prioritet 5.1. Primjena ekoloških standarda u industriji (prelazak ka zelenoj ekonomiji)  Prioritet 5.2. Efikasno korišćenje resursa u industriji (prelazak ka kružnoj ekonomiji) |  |
| **Strategija razvoja lokalne samouprave u Republici Srpskoj 2023-2029. godine** | |
| Strateški cilj 4. Unaprijeđen kvalitet i dostupnost usluga u nadležnosti jedinica lokalne samouprave  Prioritet 4.1. Unapređivanje  kvaliteta i dostupnosti upravnih usluga  Prioritet 4.2. Unapređivanje  kvaliteta i dostupnosti komunalnih usluga  Prioritet 4.3. Unapređivanje usluga javnih ustanova | Prioritet 2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana  Mjera 2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu infrastrukturu  Mjera 2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture  Mjera 2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju  Prioritet 2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije  Mjera 2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i kapaciteta kroz modernizaciju postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova  Mjera 2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog  obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede Mjera 2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa  Mjera 2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora Mjera 2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje dostupnosti sportskih sadržaja Mjera 2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni razvoj sporta  Prioritet 2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u zajednici  Mjera 2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta  Mjera 2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici |
| **Strategija upravljanja otpadom u Republici Srpskoj za period 2017-2026. godine** | |
| Strateški cilj 4: Unapređivanje sistema sakupljanja komunalnog otpada | Prioritet 3.3. Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna  ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera: Povećavati obuhvaćenost stanovništva uslugom organizovanog sakupljanja komunalnog otpada | 3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije |
| **Strategija razvoja energetike Republike Srpske do 2035. godine** | |
| Strateški cilj:  P1. Efikasno korišćenje (eksploatacija) resursa;  P2. Sigurna i pristupačna energija; P3. Efikasno korišćenje energije;  P4. Energetska tranzicija i odgovornost prema životnoj sredini;  P5. Razvoj i usklađivanje regulatorno-institucionalnog okvira. | Prioritet 3.1. Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života  3.1.1.: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim vodama u funkciji održivog razvoja grada  Prioritet 3.2. Ostvareno povećanje energetske  efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih  izvora energije kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi  3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa  Prioritet 3.3. Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna  ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa  3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije  Prioritet 3.4. Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne zajednice  3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu Derventa |

### OKVIRNI FINANSIJSKI PLAN

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **OKVIRNI FINANSIJSKI PLAN** | | | | | |
| **Okvirni finansijski plan za period važenja strateškog dokumenta** | | | | | |
| **Redni broj i oznaka** | **Struktura finansiranja (%)** | **Ukupno (KM)** | **Budžet institucije (KM)** | **Ostali izvori** | |
| **KM** | **Naziv potencijalnog izvora finansiranja** |
| Sttrateški cilj 1: Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva,  modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta | **45,5** | **48.270.000,00** | **5.330.000,00** | **42.940.000,00** |  |
| P1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni ambijent | **5,8** | **6.200.000,00** | **1.060.000,00** | **5.140.000,00** |  |
| M1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta | **5,2** | 5.500.000.00 | 850.000.00 | 4.650.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| 1.1.1.1. Strateški projekat „Osnivanje i izgradnja poslovnih zona“ | **4,7** | 5.000.000.00 | 500.000.00 | 4.500.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva | **0,7** | 700.000,00 | 210.000,00 | 490.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| P1.2. Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj održivog ruralnog razvoja | **37,7** | **40.000.000.00** | **3.500.000.00** | **36.500.000.00** |  |
| M1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede proizvodnje | **37,7** | 40.000.000.00 | 3.500.000.00 | 36.500.000.00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i prepoznatljiva turistička destinacija | **2,0** | **2.070.000,00** | **770.000,00** | **1.300.000,00** |  |
| M1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne platforme za promociju | **0,2** | 220.000.00 | 70.000.00 | 150.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i domaći donatori |
| M1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma | **0,4** | 450.000,00 | 140.000.00 | 310.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim domaćinstvima | **0,7** | 700.000,00 | 210.000,00 | 490.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija | **0,7** | 700.000.00 | 350.000.00 | 350.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| Sttrateški cilj 2: Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života | **28,9** | **30.655.000,00** | **17.115.000,00** | **13.540.000,00** |  |
| P2.1.Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana | **3,5** | **3.700.000,00** | **950.000,00** | **2.750.000,00** |  |
| M2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu infrastrukturu | **2,1** | 2.200.000.00 | 650.000.00 | 1.550.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| 2.1.1.1.Ključni strateški projekat: „Izgradnja  Sportsko-rekreativne zone na prostoru nekadašnje kasarne Zdravko Čelar“ | **1,4** | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| P2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture | **6,6** | **7.000.000.00** | **3.500.000.00** | **3.500.000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju | **0,4** | 450.000.00 | 140.000.00 | 310.000.00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| P2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije | **12,0** | **12.755.000,00** | **6.715.000,00** | **6.040.000,00** |  |
| M2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i  kapaciteta kroz modernizaciju postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova | **3,0** | 3.200.000.00 | 1.000.000.00 | 2.200.000.00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| 2.2.1.1. Ključni strateški projekat: „Osnivanje i tehničko opremanje samostalne muzičke škole u  Derventi“ | **1,4** | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 1.200.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede | **0,7** | 700.000.00 | 210.000.00 | 490.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa | **0,3** | 355.000.00 | 105.000.00 | 250.000.00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| M2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora | **0,8** | 850.000.00 | 350.000.00 | 500.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje dostupnosti sportskih sadržaja | **4,2** | 4.500.000.00 | 4.200.000.00 | 300.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| M2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni razvoj sporta | **3,0** | 3.150.000.00 | 850.000.00 | 2.300.000.00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| 2.2.6.1. Ključni strateški projekat: „Sanacija i opremanje dvorane JU Sportski centr Derventa“ | **1,9** | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.500.000,00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne  usluge u zajednici | **2,8** | **3.000,000,00** | **1,750.000,00** | **1.250.000,00** |  |
| M2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta | **1,6** | 1.700.000.00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 | Vlada Republike  srpske, strani i domaći donatori |
| M2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici | **1,2** | 1.300.000,00 | 1.050.000,00 | 250.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| P2.4 Podržan demografski razvoj i osnažena ekonomska uloga mladih | **4,0** | **4.200.000..00** | **4.200.000,00** | **0,00** |  |
| M2.4.1. Jačanje podrške mladima i mladim  porodicama | **4,0** | **4.200.000..00** | **4.200.000,00** | **0,00** |  |
| 2.4.1.1. Ključni strateški projekat: „Podrška mladim porodicama za kupovinu prve stambene  jedinice“ | **0,7** | **700.000,00** | **700.000,00** | **0,00** |  |
| Sttrateški cilj 3: Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom | **25,6** | **27.150.000,00** | **6.520.000,00** | **20.630.000,00** |  |
| P3.1. Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim  resursima i infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života | **8,0** | **8.500.000.00** | **3.050.000.00** | **5.450.000,00** |  |
| M3.1.1.: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim vodama u funkciji održivog razvoja grada | **8,0** | 8.500.000.00 | 3.050.000.00 | 5.450.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i domaći donatori |
| 3.1.1.1. Ključni strateški projekat: „Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione infrastrukture u gradskom području“ | **6,6** | 7.000.000,00 | 2.000.000,00 | 5.000.000.,00 | Vlada Republike srpske, strani i domaći donatori |
| P3.2. Ostvareno povećanje energetske efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora energije | **0,9** | **1.000.000.00** | **420.000.00** | **580.000.00** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi |  |  |  |  |  |
| M3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i  unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa | **0,9** | 1.000.000.00 | 420.000.00 | 580.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i domaći donatori |
| P3.3.Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa | **1,4** | **1.500.000,00** | **700.000,00** | **800.000,00** |  |
| M3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema  upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije | **1,4** | 1.500.000,00 | 700.000,00 | 800.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| P3.4.Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje  od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne zajednice | **15,2** | **16.150.000,00** | **2.350.000,00** | **13.800.000,00** |  |
| M3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu Derventa | **15,2** | 16.150.000,00 | 2.350.000,00 | 13.800.000,00 | Vlada Republike srpske, strani i  domaći donatori |
| 3.4.1.1.: Ključni strateški projekat: „Izgradnja regulisanog toka rijeke Ukrine“ | **14,1** | 15.000.000.00 | 2.000.000.00 | 13.000.000.00 | Vlada Republike srpske, strani i domaći donatori |
| **UKUPNO** | **100,0** | **106.075.000,00** | **28.965.000,00** | **77.110.000,00** |  |

### OKVIR ZA SPROVOĐENjE, PRAĆENjE, IZVJEŠTAVANjE I VREDNOVANjE STRATEGIJE RAZVOJA

|  |  |
| --- | --- |
| **Aktivnosti** | **Nosilac aktivnosti** |
| Izrada Uputstava za srednjoročno planiranje rada jedinica lokalne  samouprave | Gradonačelnik, Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Srednjoročnog plana rada JLS | Gradonačelnik, organizacione jedinice gradske uprave, Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Godišnjih plana rada gradonačelnika i gradske uprave | Gradonačelnik, organizacione jedinice gradske uprave, Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Akcionih planova za sprovođenje strateškog dokumenta | Gradonačelnik, Stručna služba gradonačelnika |
| Sistematično i kontinuirano prikupljanje, analiziranje i korišćenje podataka i indikatora u svrhu mjerenja napretka realizacije strateškog dokumenta | Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Godišnjih izvještaja o radu gradonačelnika i gradske uprave | Gradonačelnik, organizacione jedinice gradske uprave, Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Godišnjih izvještaja o sprovođenju strateškog dokumenta | Gradonačelnik,Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada Plana vrednovanja strateškog dokumenta | Gradonačelnik, Stručna služba gradonačelnika |
| Organizovanje i učestvovanje u vrednovanju | Gradonačelnik, organizacione jedinice gradske uprave, Stručna služba gradonačelnika |
| Izrada izvještaja o vrednovanju | Gradonačelnik, organizacione jedinice gradske uprave, Stručna služba gradonačelnika |
| Usvajanje i objavljivanje Izvještaja o sprovođenju strategije (za prethodnu godinu) | Gradonačelnik, Skupština Grada |
| Usvajanje i objavljivanje Godišnjeg izvještaja o radu gradonačelnika i gradske uprave (za prethodnu  godinu) | Gradonačelnik, Skupština Grada |

### PRILOZI

# Sažeti pregled strategije

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni**  **broji oznaka** | **NAZIV** | **INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI** | | |
|  | Razvoj  konkurentne lokalne | Indikatori strateškog cilja | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
|  | ekonomije | Broj privrednih društava | 211 | 222 |
|  | kroz |
| **1.** | unapređenje | Broj preduzetnika | 616 | 678 |
| **Strateški** | preduzetništ |
|  |  |  |
| **cilj** | va,  modernizaciju | Prosječna neto plata (KM) | 1.126 | 1,800 |
| Budžet (KM) |  | Ukupno (KM) |
|  | poljoprivrede  i jačanje turističkog | Ostali izvori (KM) |
| **5.330.000,00** | **42.940.000,00** | **48.270.000,00** |
|  | identiteta |
|  |  |  | Polazna | Ciljna |
|  |  | Indikatori prioriteta | vrijednost | vrijednost |
|  |  |  | (2025. godina) | (2029. godina) |
|  |  | Povećan broj registrovanih |  |  |
|  |  | privrednih subjekata za |  |  |
| **1.1.**  **Prioritet** | Razvijeno preduzetništ vo i poboljšan  investicioni | najmanje 10% do 2031.  godine | 842 | 986 |
| Povećan prihod lokalne  privrede za najmanje 5% do 2031. godine | 963,829,623 | 1,012,021,104 |
|  |  |  |
|  | ambijent | Povećana vrijednost izvoza |  |  |
|  |  | za najmanje 5% do 2031. |  |  |
|  |  | godine | 365,241,000 | 401,765,100 |
|  |  | Budžet (KM) | Ostali izvori | Ukupno (KM) |
|  |  | (KM) |
|  |  | **1.060.000,00** | **5.140.000,00** | **6.200.000,00** |
| **1.1.1.**  **Mjera** | Unapređenje poslovne infrastruktu re i  investiciono g ambijenta | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj osnovanih slobodnih zona | 0 | ≥ 1 |
| Broj novih ili unapređenih poslovnih zona sa potpunom  infrastrukturom | 2 | ≥ 4 |
| Površina opremljenog zemljišta u poslovnim zonama (ha) | 25 | ≥ 100 |
| Broj realizovanih  investicija u slobodnim i poslovnim zonama | 1 | ≥ 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj održanih privrednih  događaja (sajmovi, forumi i sl.) | 1 godišnje | ≥ 3godišnje |
| Broj preduzeća koja su  učestvovala u umrežavanju putem događaja | 0 | ≥ 50 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **850.000,00** | **4.650.000,00** | **5.500.000,00** |
| **1.1.2.**  **Mjera** | Podrška razvoju preduzetništ va | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj novoosnovanih preduzeća (startapova) podržanih kroz mjeru | 0 | ≥ 50 |
| Broj funkcionalnih inkubatora i habova | 0 | ≥ 2 |
| Broj privrednih subjekata koji su koristili pogodnosti u poslovnim zonama | 0 | ≥ 30 |
| Broj investicija  realizovanih u okviru  slobodnih ili poslovnih zona | 1 | ≥ 10 |
| Broj učesnika iz teže zapošljivih kategorija uključenih u programe podrške | 0 | ≥ 100 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **210.000,00** | **490.000,00** | **700.000,00** |
| **1.2.**  **Prioritet** | Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj  održivog ruralnog razvoja | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Povećan broj registrovanih privrednih subjekata u primarnom sektoru najmanje 10% do 2031. godine | 131 | 144 |
| Povećan prihoda od primarne proizvodnje za  najmanje 5% do 2031. godine | 36,475,816 | 38,299,606 |
| Povećan broj zaposlenih u primarnom sektoru za  najmanje 15% do 2031. Godine | 131 | 151 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **3.500.000,00** | **36.500.000,00** | **40.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2.1.**  **Mjera** | Podrška konkurentnost i i  održivosti poljoprivrede proizvodnje | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava | 150 | ≥ 200 |
| Broj sertifikovanih, brendiranih  poljoprivrednih proizvoda | 0 | ≥ 15 |
| Direktna finansijska podrška  poljoprivrednoj proizvodnji (KM) | 490,000.00 | 600,000.00 |
| Obuhvat registrovanog poljoprivrednog zemljišta koje se koristi na teritoriji grada |  |  |
| Broj aktivnih zadruga i udruženja |  |  |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **3.500.000,00** | **36.500.000,00** | **40.000.000,00** |
| **1.3.**  **Prioritet** | Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i  prepoznatljiv a turistička destinacija | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj dolazaka | 2000 | ≥ 6000 |
| Broj noćenja | 4000 | ≥ 12000 |
| Broj poslovnih subjekata u turističkoj djelatnosti | 20 | ≥ 60 |
| Broj održanih turističkih manifestacija godišnje | 4–5 većih, nekoliko manjih | ≥ 10  značajnih,  više manjih tematskih |
| Ukupni broj posjetilaca u gradu godišnje | 20.000–30.000  (procjena) | ≥ 60.000 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **770.000,00** | **1.300.000,00** | **2.070.000,00** |
| **1.3.1.**  **Mjera** | Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz mapiranje  resursa i | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj formiranih turističkih ruta (npr. kulturna, gastro, outdoor) | 0 | >3 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | uspostavljanje digitalne  platforme za promociju | Broj mapiranih turističkih lokaliteta | 1 | >30 |
| Broj funkcionalnosti na digitalnoj platformi | 0 | >6 |
| Broj turista/posjetilaca platforme (online analitika) | 0 | 5.000 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **70.000,00** | **150.000,00** | **220.000,00** |
| **1.3.2.**  **Mjera** | Razvoj avanturističk og turizma | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj izgrađenih ili unaprijeđenih avanturističkih sadržaja (zip-line, staze, kamp zone, stijene i sl.) | 0 | >3 |
| Dužina  izgrađenih/uređenih pješačkih i  biciklističkih staza (km) | 0 | >20 |
| Broj događaja organizovanih u avanturističkom turizmu | 0 | ≥3 |
| Broj uključenih lokalnih aktera (udruženja,  sportski klubovi) | 0 | >3 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **140.000,00** | **310.000,00** | **450.000,00** |
| **1.3.3.**  **Mjera** | Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim  domaćinstvim a | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj novih ili adaptiranih smještajnih jedinica | 0 | >40 |
| Broj lica koji su prošli obuke | 0 | ≥100 |
| Broj brendiranih lokalnih proizvoda u gastro ponudi | 0 | >10 |
| Broj lokalnih proizvoda na tržištu | 0 | ≥50 |
| Broj turista u ruralnim  područjima | 0 | ≥2.000 |
| Broj manifestacija/događaja | 3 | ≥10 |
| Broj posjetilaca „Posavske kuće“ | 0 | ≥2.000 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **210.000,00** | **490.000,00** | **700.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.3.4.**  **Mjera** | Podrška i valorizacija turističkih manifestacija | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj održanih turističkih manifestacija godišnje | 5 | >10 |
| Prosječan broj posjetilaca po manifestaciji | 500 | >30% |
| Broj novih sadržaja i aktivnosti u okviru  postojećih manifestacija | 0 | >2 |
| Broj uključenih lokalnih proizvođača, zanatlija, ugostitelja | 10 | >50% |
| Broj manifestacija prepoznatih kao turistički brend na regionalnom nivou | 10 | >50% |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **350.000,00** | **35..0.000,00** | **700.000,00** |
|  | | | | |
| **Redni**  **broji oznaka** | **NAZIV** | **INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI** | | |
| **2..**  **Strateški cilj** | Unaprijeđena inkluzivna i održiva  sredina koja obezbjeđuje kvalitet života | Indikatori strateškog cilja | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| % zadovoljstva građana kvalitetom usluga iz  oblasti zdravstvene i socijalne zaštite | 55 | 80 |
| Procenat mladih uključenih u programe obrazovanja, kulture, sporta i zapošljavanja | 45 | 75 |
| Stepen zadovoljstva građana kvalitetom života u  lokalnoj zajednici | 60 | 80 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **17.115.000,00** | **13.540.000,00** | **30.655.000,00** |
| **2.1.**  **Prioritet** | Modernizovan a lokalna  uprava i | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unapređena društvena i komunalna infrastruktu ra u funkciji kvalitetnijeg života građan | Procenat građana  zadovoljnih kvalitetom javnih usluga | 45% | 80% |
| Procenat digitalizovanih usluga u lokalnoj upravi | 25 | 70 |
| Dužina rekonstruisanih i novoizgrađenih puteva, biciklističkih i  pješačkih staza (km) | 10 | 50 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **950.000,00** | **2.750.000,00** | **3.700.000,00** |
| **2.1.1.**  **Mjera** | Jačanje mjesnih  zajednica kroz društvenu infrastruktu ru | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj  saniranih/modernizovanih društvenih domova | 2 | 5 |
| Broj uspostavljenih novih sadržaja | 0 | 6 |
| Broj uređenih parkova, zona za odmor | 1 | 5 |
| Broj uređenih, izgrađenih dječijih igrališta | 2 | 8 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **650.000,00** | **1.550.000,00** | **2.200.000,00** |
| **2.1.2.**  **Mjera** | Razvoj i modernizacija putne  infrastruktu re | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Procenat rekonstruisanih lokalnih puteva | 0 | 40 |
| Dužina  novoizgrađenih/rekonstruis anih gradskih ulica (km) | 0 | 10 |
| Dužina  novoizgrađenih/rekonstruis anih pješačkih i biciklističkih staza (km) | 0 | 25 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **3.500.000,00** | **3.500.000,00** | **7.000.000,00** |
| **2.1.3.**  **Mjera** | Unapređenje efikasnosti lokalne  samouprave kroz | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj digitalizovanih usluga | 1 | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | digitalnu transformaci ju | Prosječno vrijeme obrade zahtjeva | 15 dana | 5 dana |
| Broj korisnika mobilne aplikacije | 0 | 20.000 |
| Stepen pokrivenosti GIS sistemom | 1 | 100 |
| Broj lokacija sa pametnom rasvjetom /parkingom | 0 | 50 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **140.000,00** | **310.000,00** | **450.000,00** |
| **2.2.**  **Prioritet** | Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim  sadržajima, uz jačanje društvene kohezije | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj modernizovanih i prilagođenih objekata obrazovne, kulturne i  sportske infrastrukture | 5 | 12 |
| Procenat školskih objekata opremljenih digitalnom i multimedijalnom opremom | 30 | 75 |
| Procenat građana koji  smatraju da su kulturni i sportski sadržaji dostupni svim društvenim grupama | 50 | 85 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **6.715.000,00** | **6.040.000,00** | **12.755.000,00** |
| **2.2.1.**  **Mjera** | Unapređenje obrazovne infrastruktu re i  kapaciteta kroz modernizaciju postojećih i izgradnju novih  obrazovnih i kulturnih ustanova | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj  rekonstruisanih/adaptiran ih/saniranih obrazovnih i kulturnih objekata | 2 | ≥ 4 |
| Procenat objekata sa primjenjenim mjerama energetske efikasnosti | 30 | ≥ 60 |
| Procenat obrazovnih ustanova opremljenih  savremenom nastavnom i IKT opremom | 25 | ≥ 90 |
| Procenat obrazovnih ustanova prilagođenih licima sa invaliditetom | 25 | 100 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj učenika koji pohađaju muzičku školu | 80 | 120 |
| Broj odsjeka u muzičkoj školi | 3 | 6 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **1.000.000,00** | **2.200.000,00** | **3.200.000,00** |
| **2.2.2.**  **Mjera** | Razvoj inkluzivnog i savremenog  obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Procenat kabineta  opremljenih savremenom opremom | 20 | 80 |
| Broj programa formalnog obrazovanja | 20 | 23 |
| Uvođenja novih nastavnih planova i programa |  | 3 |
| Broj učenika smještenih u đačkom domu | 0 | 40 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **210.000,00** | **490.000,00** | **700.000,00** |
| **2.2.3.**  **Mjera** | Integralna zaštita i savremena  prezentacija kulturnog nasljeđa | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Omogućeni novi modeli prezentacije i promocije kulturne baštine | 0 | 10 |
| Procenat identifikacije / mapiranja /zaštite kulturno istorijskog nasljeđa | 0 | ≥ 50 |
| Broj edukativnih i  promotivnih događaja | 1 | ≥ 5 |
| Procenat digitalizacije arhivske bibliotečke građe | 0 | ≥ 60 |
| Broj novih kulturno- turističkih proizvoda povezanih sa nasljeđem | 0 | ≥ 5 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **105.000,00** | **250.000,00** | **355.000,00** |
| **2.2.4.**  **Mjera** | Jačanje kapaciteta kulturnog sektora | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj novih ili unapređenih kulturno-turističkih proizvoda / manifestacija | 2 | ≥ 10 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Broj obučenih kadrova u kulturnom sektoru | 10 | ≥ 30 |
| Broj unapređenih kulturnih objekata i opreme | 1 | ≥ 5 |
| Broj održanih predstava | 5 | ≥ 10 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **350.000,00** | **500.000,00** | **850.000,00** |
| **2.2.5.**  **Mjera** | Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje  dostupnosti sportskih sadržaja | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj sportskih organizacija koje su podržane kroz  program sporta | 0 | ≥ 30 |
| Finasijska sredstva za podršku udruženjima  građana iz oblasti sporta (KM) | 600,000.00 | 800,000.00 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **4.200.000,00** | **300.000,00** | **4.500.0000,00** |
| **2.2.6.**  **Mjera** | Unapređenje sportske  infrastruktu re za  dugoročni razvoj sporta | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj  saniranih/izgrađenih/oprem ljenih sportskih objekata | 2 | ≥ 10 |
| Procenat objekata sa primjenjenim mjerama energetske efikasnosti | 5 | ≥ 30 |
| Broj  saniranih/izgrađenih/oprem ljenih dječjih terena | 2 | ≥ 10 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **850.000,00** | **2.300.000,00** | **3.150.000,00** |
| **2.3.**  **Prioritet** | Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u  zajednici | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Stepen zadovoljstva korisnika uslugama zdravstvene zaštite | 55 | 75 |
| Stepen zadovoljstva korisnika uslugama socijalne zaštite | 45 | 55 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **1.750.000,00** | **1.250.000,00** | **3.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.3.1.**  **Mjera** | Integrisani pristup razvoju  zdravstvenih kapaciteta | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj nabavljenih medicinskih aparata i dijagnostičke opreme | 0 | ≥ 10 |
| Broj razvijenih i sprovedenih skrining programa i kampanja za prevenciju bolesti | 1 | ≥ 5 |
| Broj novih zdravstvenih usluga | 1 | ≥ 5 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **700.000,00** | **1.000.000,00** | **1.700.000,00** |
| **2.3.2.**  **Mjera** | Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u zajednici | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj razvijenih ili proširenih usluga u  zajednici (dnevni centri, pomoć u kući, kućna njega..) | 0 | ≥ 5 |
| Broj korisnika usluga za starija lica i osobe sa invaliditetom | 100 | ≥ 150 |
| Broj aktivnih partnerstava između javnog sektora i OCD-a u oblasti socijalne zaštite | 1 | ≥ 5 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **1.050.000,00** | **250.000,00** | **1.300.000,00** |
| **2.4.**  **Prioritet** | Podržan  demografski razvoj i osnažena  ekonomska uloga mladih | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj mladih koji su  zaposleni putem lokalnih programa podrške i podsticaja zapošljavanju | - | 150 |
| Broj novoosnovanih startap preduzeća mladih | - | 5 godišnje |
| Procenat mladih koji izražavaju namjeru da  ostanu i rade u svom gradu | - | 75 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **4.200.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.4.1.**  **Mjera** | Jačanje podrške mladima i  mladim porodicama | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj  izgrađenih/subvencionisan  ih stanova za mlade bračne parove godišnje | 0 | 20 |
| Finasijska sredstva za  podršku vantjelesnoj oplodnji | 30,000.00 | 50,000.00 |
| Broj novoosnovanih start-up firmi uz podršku grada | 0 | ≥ 5 godišnje |
| Uspostavljena služba za rad sa dijasporom | Ne | Da |
| Broj realizovanih projekata sa dijasporom | 0 | ≥ 10 |
| Finasijska sredstva za podršku porodici/ studentima /učenicima | 350.000,00 | 500,000.00 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **4.200.000,00** | **0,00** | **4.200.000,00** |
|  | | | | |
| **Redni**  **broji oznaka** | **NAZIV** | **INDIKATORI I FINANSIJSKI IZVORI** | | |
| **3..**  **Strateški cilj** | Unaprijeđena infrastruktu ra i efikasno upravljanje životnom  sredinom | Indikatori strateškog cilja | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Obuhvat stanovništva priključenog na vodovod (%) | 80 | ≥ 90 |
| Količina recikliranog otpada na godišnjem nivou (t/godišnje) | 130 | ≥ 1.500 |
| Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji javnih objekata | - | 15% |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **6.520.000,00** | **20.630.000,00** | **27.150.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.**  **Prioritet** | Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim  resursima i infrastruktu rom radi  očuvanja životne sredine i  poboljšanog kvaliteta života | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Obuhvat stanovništva kanalizacionim sistemom  (%) | 60 | ≥ 80 |
| Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda | Ne | Da |
| Smanjenje količina nefakturisane vode | 38% | 25% |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **3.050.000,00** | **5.450.000,00** | **8.500.000,00** |
| **3.1.1.**  **Mjera** | Unapređenje sistema  vodosnabdijev anja i upravljanja otpadnim i  oborinskim vodama u funkciji održivog  razvoja grada | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Gubici vode u sistemu (%) | 38 | <25 |
| Obuhvat stanovništva priključenog na vodovod (%) | 80 | ≥ 90 |
| Stopa zamjene cjevovoda | 0,5% godišnje | ≥ 2% godišnje |
| Obuhvat stanovništva kanalizacionim sistemom (%) | 60 | ≥ 80 |
| Broj funkcionalnih prepumpnih stanica | 3 | ≥ 5 |
| Izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda | Ne | Da |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **3.050.000,00** | **5.450.000,00** | **8.500.000,00** |
| **3.2.**  **Prioritet** | Ostvareno povećanje energetske  efikasnosti i unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora energije kao osnova za  održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu  Derventi | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Smanjenje emisije CO2 do 2031. godine | - | 40% |
| Udio električne energije za potrebe javnih usluga i  objekata koji se proizvodi iz vlastitih obnovljivih izvora do 2031. godine | 0 | 30 |
| Procenat javnih objekatima u kojima je uveden sistem energetske efikasnosti | 30 | ≥ 90 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **420.000,00** | **580.000,00** | **1.000.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.1**  **Mjera** | Povećanje energetske  efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Broj rekonstruisanih  objekata (fasade, krovovi, stolarija)/godišnje | 10 | ≥ 15 |
| Broj instaliranih sistema na biomasu, toplotne pumpe, geotermalne sisteme | 2 | ≥ 15 |
| Udio instaliranih sistema i LED rasvjetnih tijela (%) | 5 | ≥ 60 |
| Dužina rekonstruisanie i  nove mreže ulične rasvjete (km) | 2 | ≥ 60 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **420.000,00** | **580.000,00** | **1.000.000,00** |
| **3.3.**  **Prioritet** | Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna  ekonomija kao osnova  održivog razvoja grada Derventa | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Pokrivenost domaćinstava uslugom odvoza otpada (%) | 80 | ≥ 90 |
| Povećanje kapaciteta reciklažnog centra (t/god) | 130 | ≥ 1.500 |
| Stepen razdvajanja otpada na izvoru nastanka | - | ≥ 30 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **700.000,00** | **800.000,00** | **1.500.000,00** |
| **3.3.1.**  **Mjera** | Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj  cirkularne ekonomije | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Pokrivenost domaćinstava uslugom (%) | 80 | ≥ 90 |
| Količina obrađenih  sekundarnih sirovina (tona/god) | 130 | ≥ 250 |
| Procenat domaćinstava koja odvajaju otpad | 0 | ≥ 30 |
| Procenat evidentiranih i saniranih divljih deponija | 0 | 100 %  evidentirani h, 70 %  sanacija |
| Broj realizovanih kampanja/god. | 0 | ≥ 5 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **700.000,00** | **800.000,00** | **1.500.000,00** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.4.**  **Prioritet** | Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i  spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti  lokalne zajednice | Indikatori prioriteta | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Indeks spremnosti lokalne zajednice na katastrofe (kompozitni indeks 0–100) | 45 | 85 |
| Dužina uređenog korita rijeke Ukrine (km) | 0 | 5 |
| Procenat stanovništva obuhvaćenog edukativnim kampanjama | 10 | ≥ 30 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori  (KM) | Ukupno (KM) |
| **2.350.000,00** | **13.800.000,00** | **16.150.000,00** |
| **3.4.1.**  **Mjera** | Jačanje kapaciteta za zaštitu i  spasavanje od elementarnih nepogoda u Gradu  Derventa | Indikatori mjere | Polazna vrijednost  (2025. godina) | Ciljna vrijednost  (2029. godina) |
| Dužina uređenog korita rijeke Ukrine (km) | 0 | 5 |
| Broj provedenih obuka i vježbi (godišnje) | 1 | ≥ 2 |
| Broj osposobljenih pripadnika jedinice civilne zaštite za sprečavanje  nesreća/spašavanje/pružanje prve pomoći | 20 | ≥ 50 |
| Dužina rekonstruisanih i izgrađenih nasipa i kanala (km) | 0 | ≥ 10 |
| Procenat opremljenosti PVSJ | 50 | ≥ 80 |
| Budžet (KM) | Ostali izvori (KM) | Ukupno (KM) |
| **2.350.000,00** | **13.800.000,00** | **16.150.000,00** |

# Detaljan pregled mjera

**Strateški cilj 1:** Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni**  **ambijent** |
| **Naziv mjere** | **1.1.1. Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog**  **ambijenta** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera je usmjerena na stvaranje povoljnog ambijenta za investiranje i razvoj preduzetništva, kroz jasno definisane institucionalne i infrastrukturne aktivnosti. U fokusu je unapređenje i opremanje novih poslovnih i slobodnih zona, kao i pojednostavljivanje procedura za ulaganja.  Ključni koraci uključuju izradu prostorne i tehničke dokumentacije, izgradnju i modernizaciju komunalne i logističke infrastrukture, donošenje odluka o stimulativnim uslovima investiranja (npr. povoljna cijena zemljišta, jasno definisani uslovi gradnje), kao i aktivnu promociju investicionih potencijala kroz organizovanje sajmova, poslovnih foruma i drugih privrednih događaja.  Poseban značaj ima osnivanje slobodne zone kao prostora koji, zahvaljujući poreskim i carinskim olakšicama, predstavlja ekonomski podsticajno okruženje za domaće i strane investitore. Unapređenje logističke podrške i bolje umrežavanje ekonomskih aktera doprinijeće efikasnijoj realizaciji investicionih projekata i rastu privredne aktivnosti.  Ključna područja djelovanja:   * Osnivanje slobodne zone; * Uspostavljanje novih poslovnih zona; * Podrška organizovanju privrednog sajma, poslovnih foruma i drugih događaja.   Sprovođenjem mjere očekuje se značajno unapređenje poslovne infrastrukture i veća privlačnost lokalne zajednice za domaće i strane investitore. Formiranjem slobodne zone i opremanjem novih poslovnih zona stvoreće se uslovi za realizaciju većeg broja investicionih projekata, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje  ekonomske aktivnosti. Organizovanjem sajmova, foruma i drugih |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | događaja ojačaće se saradnja između privrednih subjekata i institucija, što će doprinijeti boljem umrežavanju i razmjeni znanja. Ukupno, mjera će doprinijeti razvoju konkurentnije, dinamičnije i održive lokalne privrede. **Ključni strateški rojekat** „Osnivanje i izgradnja poslovnih zona“ predstavlja ključnu inicijativu za ekonomski razvoj Grada Derventa, s ciljem stvaranja modernog poslovnog okruženja i privlačenja investitora. Zbog ograničenih postojećih kapaciteta, planira se izgradnja nove zone na strateškoj lokaciji, opremljene kompletnom infrastrukturom. Realizacija će se odvijati u fazama – od izrade studije izvodljivosti do promocije zone. Ovaj projekat ima za cilj otvaranje novih radnih mjesta i jačanje lokalne ekonomije. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 5.000.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 4.500.000,00 KM iz donatorskih sredstava. | | |
|  |  | **Očekivani izlazni** | |
|  |  | **rezultat:** Formiranje i | |
|  |  | potpuna infrastrukturna | |
|  |  | opremljenost nove | |
|  |  | poslovne zone, uz | |
|  |  | završenu studiju | |
|  |  | izvodljivosti, | |
|  |  | pripremljenu | |
| **Ključni strateški** | Osnivanje i izgradnja poslovnih zona | dokumentaciju, | |
| **projekti** |  | realizovane radove i | |
|  |  | uspostavljen model | |
|  |  | upravljanja i promocije. | |
|  |  | **Očekivani krajnji rezultat:** Privlačenje investitora, otvaranje novih radnih mjesta i unapređenje ekonomskog ambijenta radi  dugoročnog održivog razvoja Dervente. | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj osnovanih slobodnih zona | 0 | ≥ 1 |
| Broj novih ili unapređenih poslovnih zona sa potpunom infrastrukturom | 2 | ≥ 4 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Površina opremljenog zemljišta u poslovnim zonama (ha) | 25 | ≥ 100 |
| Broj realizovanih investicija u slobodnim i poslovnim zonama | 1 | ≥ 10 |
| Broj održanih privrednih događaja (sajmovi, forumi i sl.) | 1 godišnje | ≥ 3godišnje |
| Broj preduzeća koja su učestvovala u umrežavanju putem događaja | 0 | ≥ 50 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Mjera: Unapređenje poslovne infrastrukture i investicionog ambijenta obezbjeđuje povoljnije uslove za rad privrednih subjekata kroz razvoj industrijskih zona, logističke podrške i modernih poslovnih usluga. Njen razvojni efekat ogleda se u privlačenju novih investicija, jačanju konkurentnosti lokalne ekonomije i direktnom doprinosu ostvarenju prioriteta Razvoj  preduzetništva i jačanje investicionog ambijenta. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 5.500.000 ,00 KM Budžet Grada – 850.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 4.650.000,00 KM | | |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Potencijalni preduzetnici, domaći i strani investitori | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.1. Razvijeno preduzetništvo i poboljšan investicioni**  **ambijent** |
| **Naziv mjere** | **1.1.2. Podrška razvoju preduzetništva** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera je usmjerena na unapređenje poslovnog ambijenta kroz podršku preduzetnicima, startapovima i investitorima. Kombinujući finansijske i nefinansijske podsticaje, ona nastoji da podstakne osnivanje novih preduzeća, omogući lakši pristup poslovnoj infrastrukturi i stvori uslove za otvaranje novih radnih mjesta, naročito za teže zapošljive kategorije. Mjera takođe predviđa uspostavljanje sistema podrške razvoju inicijativa u preduzetničkim centrima i inkubatorima. To podrazumijeva kreiranje programa koji će omogućiti mladim i inovativnim kompanijama pristup potrebnoj infrastrukturi, stručnim savjetima i finansijskim podsticajima. Poseban akcenat stavlja se na uspostavljanje “HUB“-ova kao savremenih oblika umrežavanja i saradnje, koji će omogućiti razmjenu znanja, ideja i iskustava, kao i zajednički rad na razvoju novih proizvoda i usluga. Mjera posebno podržava razvoj ženskog, omladinskog i socijalnog preduzetništva, kao i povezivanje sa dijasporom. Inkubatori i habovi imaju ključnu ulogu u osnaživanju preduzetničkog duha, pružanju mentorske i tehničke pomoći, čime doprinose izgradnji dinamičnije i konkurentnije lokalne ekonomije.  Ključna područja djelovanja:   * Podsticaj razvoju novoosnovanih (start-up) preduzeća; * Podrška razvoju različitih oblika preduzetništva (ženskog, omladinskog, socijalnog, preduzetništva dijaspore); * Podrška zapošljavanju teže zapošljivih kategorija stanovništva, uključujući mlade žene i lica sa invaliditetom; * Formiranje poslovno-preduzetničkih inkubatora i “HUB“- ova; * Podrška uvođenju ekoloških standarda i efikasnijem korišćenju resursa u industriji, s ciljem prelaska ka kružnoj ekonomiji. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sprovođenjem mjere očekuje se jačanje preduzetničke kulture i razvoj inovacija na lokalnom nivou, što će stvoriti podsticajno okruženje za razvoj malih i srednjih preduzeća. Novi i postojeći preduzetnici imaće bolji pristup infrastrukturi i stručnim uslugama, što će doprinijeti njihovoj održivosti i rastu. Mjera će pozitivno uticati na smanjenje nezaposlenosti, posebno među mladima, ženama i drugim osjetljivim kategorijama stanovništva. Unapređenjem poslovnog ambijenta povećaće se konkurentnost lokalne privrede i interes investitora za ulaganje. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj novoosnovanih preduzeća  (startapova) podržanih kroz mjeru | 0 | ≥ 50 |
| Broj funkcionalnih inkubatora i habova | 0 | ≥ 2 |
| Broj privrednih subjekata koji su koristili pogodnosti u poslovnim  zonama | 0 | ≥ 30 |
| Broj investicija realizovanih u  okviru slobodnih ili poslovnih zona | 0 | ≥ 10 |
| Broj učesnika iz teže zapošljivih kategorija uključenih u programe podrške | 0 | ≥ 100 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ova mjera podstiče osnivanje i rast malih i srednjih preduzeća kroz olakšavanje pristupa resursima, podsticajima i savjetodavnim uslugama. Njen razvojni efekat ogleda se u jačanju lokalne ekonomije, stvaranju novih radnih mjesta i doprinosu ostvarenju prioriteta Razvoj preduzetništva i jačanje investicionog ambijenta. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 700.000,00 KM Budžet Grada – 210.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori –490.000,00 KM |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Mladi, žene, osobe sa invaliditetom, nezaposleni |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.2. Unaprijeđena i osnažena poljoprivreda kao temelj**  **održivog ruralnog razvoja** |
| **Naziv mjere** | **1.2.1. Podrška konkurentnosti i održivosti poljoprivrede**  **proizvodnje** |
| **Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja** | Ova mjera ima za cilj integrisani razvoj poljoprivrede kroz povećanje produktivnosti, modernizaciju i tržišnu orijentaciju, uz poseban akcenat na mladim i novim poljoprivrednicima. Kroz finansijsku i savjetodavnu podršku, mjera podstiče modernizaciju proizvodnih kapaciteta, nabavku savremene mehanizacije, i ulaganje u infrastrukturu, čime se poboljšavaju proizvodni procesi i kvalitet proizvoda. Podržava se formiranje zadruga, udruženja i klastera, što omogućava bolju saradnju i povezanost na tržištu. Takođe, akcenat je na edukaciji, sertifikaciji i brendiranju poljoprivrednih proizvoda, čime se poboljšavaju konkurentnost i pristup novim tržištima. Program ohrabruje startap inicijative u ruralnim  područjima, omogućavajući mladim i novim poljoprivrednicima |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pristup finansiranju, mentorstvu i podršci u razvoju prerađivačkih kapaciteta. Posebna pažnja posvećena je i ruralnom ženskom preduzetništvu, kao i integraciji poljoprivrede sa drugim sektorima, kao što su turizam i kultura. Ova mjera ima za cilj stvaranje dugoročne ekonomske održivosti i povećanje prihoda poljoprivrednih gazdinstava kroz unapređenje svih aspekata poljoprivredne proizvodnje i povezivanje sa  prehrambenom industrijom. Ključna polja djelovanja:   * Proizvodnja i modernizacija – Unapređenje mehanizacije i tehnologija, modernizacija proizvodnih objekata; * Podrška programu „Podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela“ – Obezbjeđuje direktne novčane podsticaje, tehničku i savjetodavnu podršku za registrovane proizvođače, u cilju očuvanja i rasta poljoprivredne proizvodnje; * Jačanje tržišne orijentacije i konkurentnosti – Edukacija, sertifikacija, brendiranje i diverzifikacija proizvoda; * Saradnja i udruživanje – Podrška zadrugama, udruženjima i zajedničkim inicijativama. * Osnaživanje mladih i novih poljoprivrednika – Startap podrška, mentorstvo i pristup finansiranju. * Razvoj prerađivačkih i skladišnih kapaciteta - podrška u izgradnji i opremanju skladišta i prerađivačkih kapaciteta (mljekare, sirane, sušare, vinarije, proizvodnja rakije, preradu voća i povrća, pakovanje meda i dr). * Podrška ženskom preduzetništvu - posebna podrška ženama u ruralnim područjima kroz projekte i finansijske programe. * Integracija poljoprivrede sa drugim sektorima: povezivanje poljoprivrede sa drugim sektorima (turizam, obrazovanje, kultura). * Podrška primjeni savremenih tehnologija i održivih rješenja radi unapređenja uslova života u ruralnim područjima kroz ulaganja u razvoj pametnih sela, odnosno   „smart village“ inicijativa. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje**  **rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Broj registrovanih komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava | 150 | ≥ 200 |
| Broj sertifikovanih, brendiranih poljoprivrednih proizvoda | 0 | ≥ 5 |
| Direktna finansijska podrška poljoprivrednoj proizvodnji (KM) | 490.000,00 | 600.000,00 |
| Broj aktivnih zadruga i udruženja | 5 | ≥ 10 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Mjera ima za cilj jačanje poljoprivrednih gazdinstava kroz uvođenje savremenih tehnologija, unapređenje proizvodnih kapaciteta i efikasnije korištenje prirodnih resursa. Njen razvojni efekat ogleda se u povećanju produktivnosti i kvaliteta poljoprivrednih proizvoda, većoj otpornosti sektora na tržišne i klimatske izazove, kao i u unapređenju konkurentnosti lokalnih proizvođača. Na taj način, mjera direktno doprinosi ostvarenju  prioriteta. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 40.000.000,00 KM Budžet Grada – 3.500.000,00 KM  Međunarodni donatori – 100.000,00 KM Drugi donatori – 36.400.000,00 KM | | |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Poljoprivredna gazdinstva, stanovništvo grada | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Veza sa strateškim ciljem | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** | | |
| Prioritet | **1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i**  **prepoznatljiva turistička destinacija** | | |
| Naziv mjere | **1.3.1. Formiranje integrisanih turističkih ruta kroz**  **mapiranje resursa i uspostavljanje digitalne platforme za promociju** | | |
| Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja | Cilj ove mjere je da se kreiraju integrisane tematske turističke rute (kulturne, gastronomske, outdoor, avanturističke), kroz sistematsko mapiranje prirodnih i kulturnih resursa, te uspostavljanje savremene digitalne platforme koja omogućava njihovu promociju, vizualizaciju i funkcionalnu dostupnost turistima. Mjera obuhvata terensko mapiranje, izradu turističkih ruta, postavljanje obilježja (table, QR kodovi), digitalnu promociju i razvoj online alata. | | |
| Ključni strateški projekti |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| Indikatori za praćenje rezultata mjere | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj formiranih turističkih ruta  (npr. kulturna, gastro, outdoor) | 0 | >3 |
| Broj mapiranih turističkih  lokaliteta | 1 | >30 |
| Broj funkcionalnosti na digitalnoj platformi | 0 | >6 |
| Broj turista/posjetilaca platforme (online analitika) | 0 | 5.000 |

|  |  |
| --- | --- |
| Razvojni efekat i doprinos mjere  ostvarenju prioriteta | Ogleda se u kreiranju prepoznatljivog i održivog turističkog identiteta destinacije kroz integraciju i digitalnu promociju mapiranih prirodnih i kulturnih resursa u okviru tematskih turističkih ruta. |
| Indikativna finansijska konstrukcija sa  izvorima finansiranja | Ukupan iznos: 220.000,00 KM Budžet Grada – 70.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 150.000,00 KM |
| Period implementacije  mjere | 2025-2031. godina |
| Institucija odgovorna za koordinaciju  implementacije mjere | Grad Derventa |
| Nosioci mjere | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti/ JU Turistička organizacija grada Derventa |
| Ciljne grupe | Domaćinstva/ugostitelji/zanatlije, turisti, građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i**  **prepoznatljiva turistička destinacija** |
| **Naziv mjere** | **1.3.2. Razvoj avanturističkog turizma** |
| **Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja** | Avanturistički turizam je globalno u porastu i postaje sve popularniji među mladom populacijom i ljubiteljima adrenalinskih, rekreativnih i prirodnih aktivnosti. Područje (Ukrina – Babino brdo – Sava – Motajica) ima izuzetan potencijal za razvoj avanturističkih sadržaja. Kombinacijom prirodnih resursa i kulturno-istorijskog nasljeđa, kreira se održiv turistički proizvod koji doprinosi razvoju lokalne  ekonomije i povećanju broja posjetilaca. Cilj mjere je razvoj |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | avanturističkog turizma kao segmenta turističke ponude kroz unapređenje i izgradnju sportsko-rekreativne i infrastrukture za aktivni odmor. Mjera obuhvata različite aktivnosti na atraktivnim prirodnim lokacijama, uključujući izgradnju zip-line sistema, stijena za penjanje, biciklističkih i pješačkih staza, kamp zona i tematskih parkova.  Ključna područja djelovanja su:   * Kartografisanje i uređenje prirodnih lokaliteta pogodnih za avanturističke aktivnosti; * Izgradnja zip-line linija na odgovarajućim lokacijama (Babino brdo, Motajica i dr.); * Postavljanje stijena za sportsko penjanje uz prateću sigurnosnu infrastrukturu; * Izgradnja biciklističkih i pješačkih staza na područjima sa prirodnim i turističkim potencijalom; * Formiranje kamp zona u blizini glavnih avanturističkih tačaka; * Oživljavanje „Ćirine staze“ kroz revitalizaciju stare uskotračne pruge i njeno pretvaranje u turističko- rekreativnu zonu sa tematskim parkom, pješačkim i biciklističkim stazama; * Izrada promotivnih materijala i organizacija avanturističkih događaja; * Partnerstva sa lokalnim sportskim, turističkim i omladinskim organizacijama. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji  rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj izgrađenih ili unaprijeđenih  avanturističkih sadržaja (zip-line, staze, kamp zone, stijene i sl.) | 0 | >3 |
| Dužina izgrađenih/uređenih  pješačkih i biciklističkih staza (km) | 0 | >20 |
| Broj događaja organizovanih u avanturističkom turizmu | 0 | ≥3 |
| Broj uključenih lokalnih aktera (udruženja, sportski klubovi) | 0 | >3 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ogleda se u jačanju turističkog identiteta i prepoznatljivosti destinacije kroz razvoj održivog avanturističkog turizma, baziranog na unapređenju prirodnih potencijala i sportsko- rekreativne infrastrukture, što doprinosi povećanju broja posjetilaca i ekonomskom razvoju lokalne zajednice. |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima**  **finansiranja** | Ukupan iznos: 450.000,00 KM Budžet Grada – 140.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM  Drugi donatori – 310.000,00 KM |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti/ JU Turistička  organizacija grada Derventa |
| **Ciljne grupe** | Akteri u turizmu/sportski klubovi/udruženja, turisti, građani  Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i**  **prepoznatljiva turistička destinacija** |
| **Naziv mjere** | **1.3.3. Razvoj ruralnog turizma i podrška seoskim**  **domaćinstvima** |
| **Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja** | Cilj mjere je podstaći ekonomski razvoj ruralnih područja kroz turizam, očuvanje tradicije, kulturne baštine i načina života u selima, te stvoriti uslove za ostanak stanovništva u tim područjima. Podrška seoskim domaćinstvima da se bave turizmom doprinosi diverzifikaciji prihoda, otvaranju novih radnih mjesta i valorizaciji prirodnih i kulturnih resursa.  Mjera se sprovodi kroz različite aktivnosti koje omogućavaju izgradnju, adaptaciju, edukaciju i promociju ruralne turističke ponude.  Ključna područja djelovanja su: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Uspostavljanje mreže registrovanih seoskih turističkih domaćinstava * Razvoj i izgradnja etno sela i tradicionalnih objekata * Uređenje izletišta i ruralnih zona za odmor * Edukacija domaćinstava i lokalnih aktera * Adaptacija i opremanje postojećih objekata * Unapređenje gastro ponude * Brendiranje lokalne hrane, proizvoda i običaja * Diverzifikacija ponude lokalnih proizvoda na tržištu * Uspostavljanje i podrška „Posavskoj kući“ | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj novih ili adaptiranih smještajnih jedinica | 0 | >40 |
| Broj lica koji su prošli obuke | 0 | ≥ 100 |
| Broj brendiranih lokalnih proizvoda u gastro ponudi | 0 | >10 |
| Broj lokalnih proizvoda na tržištu | 0 | ≥ 50 |
| Broj turista u ruralnim područjima | 0 | ≥ 2.000 |
| Broj manifestacija/događaja | 3 | ≥ 10 |
| Broj posjetilaca „Posavske kuće“ | 0 | ≥ 2.000 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat i doprinos mjere ogleda se u jačanju turističkog identiteta i održivom razvoju destinacije kroz valorizaciju ruralnih resursa, podršku seoskim domaćinstvima i očuvanje tradicije, što doprinosi ekonomskom osnaživanju lokalne zajednice i stvaranju autentične i prepoznatljive turističke  ponude. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 700.000,00 KM Budžet Grada – 210.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 490.000,00 KM |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti/ JU Turistička organizacija grada Derventa |
| **Ciljne grupe** | Akteri u turizmu/domaćinstva/ugostitelji/zanatlije, turisti,  građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Razvoj konkurentne lokalne ekonomije kroz unapređenje preduzetništva, modernizaciju poljoprivrede i jačanje turističkog identiteta** |
| **Prioritet** | **1.3. Izgrađen turistički identitet i afirmisana održiva i**  **prepoznatljiva turistička destinacija** |
| **Naziv mjere** | **1.3.4. Podrška i valorizacija turističkih manifestacija** |
| **Opis mjere sa okvirnim područjima djelovanja** | Mjera ima za cilj sistemsku podršku razvoju i proširenju sadržaja postojećih manifestacija, kao i iniciranje novih tematskih događaja koji će unaprijediti turističku ponudu i pozicionirati Derventu kao poželjnu destinaciju u regionu. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih manifestacija (Derventski vašar, Zimske večeri, Vinski trg, Derventsko ljeto i druge), sa ciljem povećanja kvaliteta, raznovrsnosti i atraktivnosti sadržaja. Obuhvata razvoj gastro zona, promociju rukotvorina, koncerte, edukativne programe, kao i nove tematske festivale (street food fest, Street art festival, festival tradicije i zanata i dr.). |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj održanih turističkih manifestacija godišnje | 5 | >10 |
| Prosječan broj posjetilaca po manifestaciji | 500 | >30% |
| Broj novih sadržaja i aktivnosti u okviru postojećih manifestacija | 0 | >2 |
| Broj uključenih lokalnih  proizvođača, zanatlija, ugostitelja | 10 | >50% |
| Broj manifestacija prepoznatih kao turistički brend na regionalnom nivou | 1 | >3 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ogleda se u jačanju turističkog identiteta i prepoznatljivosti destinacije kroz podršku i valorizaciju manifestacija koje obogaćuju turističku ponudu, podstiču kulturnu raznovrsnost i privlače veći broj posjetilaca na održiv i organizovan način. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima**  **finansiranja** | Ukupan iznos: 700.000,00 KM Budžet Grada – 350.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM  Drugi donatori – 350.000,00 KM | | |
| **Period implementacije**  **mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | JU Turistička organizacija grada Derventa,Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Akteri u turizmu/domaćinstva/ugostitelji/zanatlije, turisti,  građani Dervente | | |

**Strateški cilj 2.:** Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim**  **ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje**  **kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i**  **komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana** |
| **Naziv mjere** | **2.1.1. Jačanje mjesnih zajednica kroz društvenu**  **infrastrukturu** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera ima za cilj sveobuhvatno unapređenje društvene infrastrukture kroz izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih objekata, čime se direktno doprinosi poboljšanju kvaliteta života stanovništva, jačanju lokalnih zajednica i stvaranju uslova za aktivnije učešće građana u društvenom životu. Takođe, ova mjera će omogućiti osnaživanje i inkluziju žena, mladih i ostalih marginalizovanih grupa u ekonomske i društvene sfere djelovanja, čime će se podići nivo njihove aktivne uloge u lokalnim zajednicama.  Kroz realizaciju ove mjere, poseban akcenat biće stavljen na jačanje kapaciteta i uloge mjesnih zajednica (MZ) kao nosilaca lokalnog razvoja. Unapređenjem prostora kojima upravljaju MZ, te izgradnjom funkcionalnih i pristupačnih sadržaja, obezbjeđuje se aktivnija uloga MZ u kreiranju i realizaciji aktivnosti od značaja za građane.  Infrastrukturno jačanje lokalnih centara, kao i unapređenje javnih usluga i saobraćajne povezanosti u ruralnim zonama, posmatraju se kao važni aspekti za postizanje ravnomjernog razvoja i bolje integracije svih dijelova lokalne zajednice. U tom smislu, razvoj multifunkcionalnih sadržaja, koji omogućavaju realizaciju sportskih, kulturnih i obrazovnih aktivnosti za različite društvene grupe, doprinosi većoj društvenoj povezanosti, osnaživanju lokalnih inicijativa i kvalitetnijem životu stanovništva u manje razvijenim područjima.  Ključna područja djelovanja:   1. **Izgradnja i modernizacija društvenih domova** – Rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih društvenih domova kako bi se stvorili bezbjedni, opremljeni i pristupačni prostori za održavanje sastanaka, edukacija, kulturnih i sportskih dešavanja, kao i drugih oblika okupljanja građana. 2. **Izgradnja dječijih igrališta i poligona za djecu** – |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Postavljanje bezbjednih, savremenih i inkluzivnih igrališta u svim mjesnim zajednicama, kako bi se osigurao zdrav razvoj i socijalizacija djece u okruženju prilagođenom njihovim potrebama.   1. **Uspostavljanje multifunkcionalnih sadržaja i infrastrukturno jačanje lokalnih centara** – Razvoj tehnički opremljenih, fleksibilnih prostora za sportske aktivnosti, kulturne manifestacije, obrazovne radionice i susrete različitih društvenih grupa, uz obezbjeđivanje bolje povezanosti i javnih usluga u ruralnim zonama. 2. **Uređenje parkova i zona za odmor** – Formiranje zelenih površina, parkova i javnih prostora namijenjenih odmoru, druženju i rekreaciji, s ciljem stvaranja prijatnog ambijenta za život i društveno povezivanje građana.   **Ključni strateški projekat**: „Izgradnja Sportsko-rekreativne zone na prostoru nekadašnje kasarne Zdravko Čelar“ ima za cilj da zapušten prostor pretvori u savremenu zonu za sport, rekreaciju i društveni život. Planirano je uređenje sportskih terena, zelenih površina i staza za šetanje, dostupnih svim građanima. Zona će služiti kao mjesto za takmičenja, rekreaciju, događaje i druženje, čime će se poboljšati kvalitet života i ojačati lokalna zajednica. Projekat će takođe doprinijeti društvenom i ekonomskom razvoju grada. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 1.500.000,00 KM, od čega 300.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.200.000,00 KM iz donatorskih sredstava. | | |
| **Ključni strateški projekti** | Izgradnja Sportsko-rekreativne zone na prostoru nekadašnje kasarne  Zdravko Čelar | **Očekivani izlazni rezultat:** Izgrađena i opremljena sportsko- rekreativna zona sa terenima, šetalištima i zelenim površinama, dostupna svim građanima.  **Očekivani krajnji**  **rezultat:** Povećano učešće građana u sportskim i društvenim aktivnostima i poboljšan kvalitet života u lokalnoj  zajednici. | |
| **Indikatori za**  **praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Broj saniranih/modernizovanih društvenih domova | 2 | 5 |
| Broj uspostavljenih novih sadržaja | 0 | 6 |
| Broj uređenih parkova, zona za odmor | 1 | 5 |
| Broj uređenih, izgrađenih dječijih igrališta | 2 | 8 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u unapređenju društvene infrastrukture i jačanju kapaciteta mjesnih zajednica za aktivnije učešće u lokalnom razvoju. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u stvaranju funkcionalnijeg i efikasnijeg sistema lokalne uprave koji omogućava bolji kvalitet života građana i ravnomjeran razvoj svih dijelova grada. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 2.200.000,00 KM Budžet Grada – 650.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 1.550.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Sportski klubovi, sportisti, rekreativci, građani Dervente | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim**  **ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje**  **kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života**  **građana** |
| **Naziv mjere** | **2.1.2. Razvoj i modernizacija putne infrastrukture** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera ima za cilj poboljšanje putne infrastrukture na području grada Derventa kroz izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju puteva, kao i uređenje gradskih saobraćajnica. Pored toga, planira se izgradnja biciklističke i pešačke infrastrukture, što će doprinijeti unapređenju mobilnosti i bezbjednosti saobraćaja. Glavni cilj je unapređenje povezanosti sa ključnim saobraćajnicama, kao i stvaranje čvrstih osnova za privredni i turistički razvoj regiona.  Iako je postignut značajan napredak, putna infrastruktura u Derventi nije u potpunosti razvijena. Izgradnja priključka na autoput „9. Januar“, brze ceste Derventa–Podnovlje, kao i povezivanje na koridor Vc, predstavljaju ključne strateške projekte koji će otvoriti nove mogućnosti za razvoj grada. Ovi projekti će značajno unaprediti povezanost sa okolnim gradovima i regionom, što će direktno doprinijeti privrednom i turističkom rastu. Takođe, rekonstrukcija lokalnih i nekategorisanih puteva, kao i uređenje gradskih ulica, omogućiće bolju povezanost unutar grada i sa okolnim područjima.  **Ključna područja djelovanja:**   1. **Izgradnja i rekonstrukcija lokalnih puteva** – Rekonstrukcija i sanacija nekategorisanih puteva i lokalnih saobraćajnica kako bi se obezbjedila bolja   dostupnost seoskim područjima i unaprijedila sigurnost saobraćaja.   1. **Urađenje gradske saobraćajne infrastrukture** –   Planirana izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih gradskih ulica, uključujući izgradnju novih kružnih  raskrsnica radi boljeg protoka saobraćaja.   1. **Izgradnja biciklističke i pješačke infrastrukture** – Stvaranje sigurnih zona za bicikliste i pješake u urbanim i prigradskim područjima radi poboljšanja mobilnosti i ekološke svijesti. 2. **Urbana mobilnost** – Razvoj efikasnog, dostupnog i održivog sistema javnog prevoza i unapređenje saobraćajnih rješenja u urbanim zonama s ciljem smanjenja saobraćajnih gužvi i povećanja kvaliteta života građana. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Procenat rekonstruisanih lokalnih puteva | 0 | 40 |
| Dužina  novoizgrađenih/rekonstruisanih gradskih ulica (km) | 0 | 10 |
| Dužina  novoizgrađenih/rekonstruisanih  pješačkih i biciklističkih staza (km) | 0 | 25 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u unapređenju društvene infrastrukture i jačanju kapaciteta mjesnih zajednica za aktivnije učešće u lokalnom razvoju. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u stvaranju funkcionalnijeg i efikasnijeg sistema lokalne uprave koji omogućava bolji kvalitet života građana i ravnomjeran razvoj svih dijelova grada. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 7.000.000,00 KM Budžet Grada – 3.500.000,00 KM Međunarodni donatori – ,00 KM  Drugi donatori – 3.500.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Veza sa strateškim ciljem | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| Prioritet | **2.1. Modernizovana lokalna uprava i unapređena društvena i**  **komunalna infrastruktura u funkciji kvalitetnijeg života građana** |
| Naziv mjere | **2.1.3. Unapređenje efikasnosti lokalne samouprave kroz digitalnu transformaciju** |
| Opis mjere sa  okvirnim područjima djelovanja | Ova mjera ima za cilj unapređenje rada gradske uprave kroz digitalnu transformaciju i uvođenje pametnih tehnologija. Uvođenjem integrisanog informacionog sistema, omogućiće se brža i efikasnija realizacija administrativnih postupaka, uz smanjenje birokratskih barijera. Mjera obuhvata uvođenje Geografskog informacionog sistema (GIS) koji će omogućiti jednostavan pristup podacima o zemljištu, infrastrukturi i urbanističkim planovima. Biće razvijena i mobilna aplikacija koja građanima pruža mogućnost da u realnom vremenu prate status svojih zahtjeva, prijavljuju probleme i komuniciraju sa upravom. U sklopu mjere biće implementirani pametni sistemi kao što su pametna rasvjeta i parking, čime se poboljšava kvalitet života u gradu.  Paralelno sa tehnološkim rješenjima, biće organizovana kontinuirana obuka zaposlenih radi podizanja njihovih digitalnih kompetencija. Razviće se jasni standardi i procedure za digitalno poslovanje, a saradnja sa organizacijama civilnog društva biće unaprijeđena kroz zajedničke projekte i finansijsku podršku. Ova mjera teži izgradnji transparentne, odgovorne i građanima orijentisane gradske uprave koja odgovara na potrebe modernog društva. Očekuje se smanjenje vremena potrebnog za administrativne postupke, povećana dostupnost usluga, kao i veće povjerenje građana u institucije. Mjera ima i značajan uticaj na zaštitu životne sredine kroz uvođenje pametnih energetski efikasnih rješenja.  Ključna područja djelovanja:   * Digitalizacija administrativnih postupaka * Implementacija Geografskog informacionog sistema (GIS) * Razvoj mobilne aplikacije za građane * Instalacija pametnih sistema (parking, rasvjeta) * Obuka i razvoj ljudskih resursa * Saradnja sa civilnim sektorom * Razvoj digitalne infrastrukture i standarda |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ključni strateški projekti |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| Indikatori za praćenje  rezultata mjere | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj digitalizovanih usluga | 1 | 25 |
| Prosječno vrijeme obrade zahtjeva | 15 dana | 5 dana |
| Broj korisnika mobilne aplikacije | 0 | 20.000 |
| Stepen pokrivenosti GIS sistemom | 0 | 100 |
| Broj lokacija sa pametnom rasvjetom  /parkingom | 0 | 50 |
| Razvojni efekat i doprinos mjere  ostvarenju prioriteta | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u povećanju efikasnosti, transparentnosti i dostupnosti usluga lokalne samouprave putem digitalnih rješenja. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u modernizaciji upravljanja i unapređenju komunikacije sa građanima, što doprinosi kvalitetnijem i bržem odgovoru na njihove potrebe. | | |
| Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja | Ukupan iznos: 450.000,00 KM Budžet Grada – 140.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 310.000,00 KM | | |
| Period  implementacije mjere | 2025-2031. godina | | |
| Institucija odgovorna  za koordinaciju  implementacije mjere | Grad Derventa | | |
| Nosioci mjere | Odjeljenje za opštu upravu | | |
| Ciljne grupe | Građani Dervente | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim**  **ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje**  **kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima,**  **uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.1. Unapređenje obrazovne infrastrukture i kapaciteta kroz**  **modernizaciju postojećih i izgradnju novih obrazovnih i kulturnih ustanova** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera je usmjerena na sistemsko unapređenje fizičke infrastrukture i tehničke opremljenosti obrazovnih i kulturnih ustanova, sa ciljem stvaranja savremenog, bezbjednog i inkluzivnog okruženja za učenje, stvaralaštvo i društveni razvoj. Sprovođenje aktivnosti u okviru ove mjere doprinosi podizanju kvaliteta nastavnog procesa, unapređenju energetske efikasnosti i razvoju kulturne ponude u lokalnoj zajednici.  **Ključne oblasti djelovanja:**   1. **Izgradnja, adaptacija i sanacija objekata**   U okviru ove oblasti djelovanja planira se izgradnja novih objekata obrazovnih i kulturnih ustanova, sa ciljem poboljšanja prostornih kapaciteta i uslova za obrazovne, kulturne i društvene aktivnosti. Istovremeno, predviđena je adaptacija, rekonstrukcija i sanacija postojećih školskih i predškolskih ustanova radi povećanja funkcionalnosti, bezbjednosti i dugoročne održivosti objekata. Poseban fokus stavljen je na prilagođavanje infrastrukture standardima pristupačnosti za osobe sa invaliditetom, čime se obezbjeđuje jednak pristup svim korisnicima.   1. **Unapređenje energetske efikasnosti i održivosti**   Ova oblast obuhvata sprovođenje mjera toplotne izolacije i energetske sanacije zgrada, u cilju smanjenja potrošnje energije i poboljšanja termičkog komfora. Aktivnosti uključuju zamjenu dotrajale spoljašnje stolarije i krovnih konstrukcija, kao i ugradnju energetski efikasnih sistema grijanja, hlađenja i rasvjete. Dodatno, predviđeno je uvođenje obnovljivih izvora energije, kao što su solarni paneli i toplotne pumpe, čime se doprinosi energetskoj održivosti i smanjenju otiska CO2.   1. **Modernizacija nastave i praćenje savremenih trendova**   U cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja i prilagođavanja nastavnog procesa savremenim standardima, ustanove će biti opremljene savremenom nastavnom i IKT opremom. Biće uspostavljene i tehnički opremljene specijalizovane učionice,  laboratorije i kabineti koji podstiču praktičnu nastavu i |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | istraživački rad. Posebna aktivnost u ovoj oblasti odnosi se na osnivanje i tehničko opremanje samostalne muzičke škole u Derventi, čime se proširuje kulturna i obrazovna ponuda. Razvijaće se digitalne kompetencije učenika i nastavnika, uz primjenu inovativnih nastavnih modela koji podstiču kritičko mišljenje, kreativnost i saradnju kroz projektne i istraživačke aktivnosti.  **Ključni strateški projekat:** „Osnivanje i tehničko opremanje samostalne muzičke škole u Derventi“ predstavlja značajan korak ka razvoju obrazovanja, kulture i društvene uključenosti u gradu. Škola će se formirati na temeljima duge muzičke tradicije, uz već postojeće interesovanje i kapacitete, i biće smještena u adaptiranoj zgradi stare Opštinske uprave. Planirani radovi obuhvataju poboljšanje energetske efikasnosti, akustike i tehničko opremanje, kao i omogućavanje pristupačnosti za sve učenike. Pored obrazovne, škola će imati i kulturnu funkciju, služeći kao prostor za koncerte i saradnju sa umjetnicima. Ovaj projekat će doprinijeti afirmaciji mladih talenata i jačanju kulturnog identiteta Dervente. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 1.500.000,00 KM, od čega 300.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.200.000,00 KM iz donatorskih sredstava. | | |
| **Ključni strateški projekti** | Osnivanje i tehničko opremanje  samostalne muzičke škole u Derventi | **Očekivani izlazni rezultat:** Osnovana i tehnički opremljena samostalna muzička  škola u Derventi, sa obezbijeđenim  prostornim i tehničkim uslovima za izvođenje nastave.  **Očekivani krajnji rezultat:** Poboljšan kvalitet muzičkog  obrazovanja i kulturnog života u Derventi kroz razvoj talenata i  podsticanje mladih na aktivno učešće u kulturnim sadržajima  grada. | |
| **Indikatori za praćenje**  **rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Broj  rekonstruisanih/adaptiranih/saniranih obrazovnih i kulturnih objekata | 2 | ≥ 4 |
| Procenat objekata sa primjenjenim mjerama energetske efikasnosti | 30 | ≥ 60 |
| Procenat obrazovnih ustanova  opremljenih savremenom nastavnom i IKT opremom | 25 | ≥ 90 |
| Procenat obrazovnih ustanova  prilagođenih licima sa invaliditetom | 25 | 100 |
| Broj učenika koji pohađaju muzičku školu | 80 | 120 |
| Broj odsjeka u muzičkoj školi | 3 | 6 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ogledaju se u stvaranju savremenih i pristupačnih obrazovnih, kulturnih i sportskih prostora koji omogućavaju mladima kvalitetnu edukaciju i kulturno-umetničke aktivnosti, te podstiču razvoj društvene kohezije i očuvanje kulturnog identiteta. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 3.200.000,00 KM Budžet Grada – 1.000.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 2.200.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti | | |
| **Ciljne grupe** | Učenici, nastavno osoblje, stanovnici Dervente i okolnih gradova | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.2.: Razvoj inkluzivnog i savremenog obrazovanja u skladu sa zahtjevima društva i privrede** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Cilj ove mjere je unapređenje kvaliteta i dostupnosti obrazovanja kroz izgradnju inkluzivnog, fleksibilnog i relevantnog obrazovnog sistema koji adekvatno odgovara na potrebe svih učenika, kao i na izazove i očekivanja savremenog društva, privrede i tržišta rada. Obrazovanje se posmatra kao ključni faktor individualnog razvoja, društvene kohezije i ekonomskog napretka, te kao sredstvo za sticanje znanja i kompetencija koje omogućavaju zapošljivost, preduzetništvo, inovacije i aktivnu građansku participaciju.  Fokus mjere je na jačanju inkluzivnosti, razvoju prakse u skladu sa realnim potrebama, digitalizaciji nastave, usaglašavanju sa globalnim obrazovnim trendovima, kao i na unapređenju mehanizama podrške učenicima i studentima, posebno onima iz osjetljivih i marginalizovanih grupa.  **Ključne oblasti djelovanja**   1. **Inkluzivnost i jednake mogućnosti**   Omogućava se ravnopravan pristup kvalitetnom obrazovanju za djecu i mlade sa smetnjama u razvoju, darovite učenike, kao i učenike iz marginalizovanih i socijalno osjetljivih kategorija. Uvode se individualizovani obrazovni planovi, asistencija u nastavi i drugi oblici podrške u cilju prilagođavanja obrazovnog procesa potrebama svakog učenika. Paralelno se radi na jačanju kompetencija nastavnog kadra za rad u inkluzivnim uslovima kroz sistematske obuke i stručna usavršavanja, što doprinosi kvalitetnijoj i pravednijoj nastavi za sve.   1. **Praksa i tržište rada**   Razvija se i unapređuje sistem dualnog obrazovanja u saradnji sa lokalnim privrednim subjektima, omogućavajući učenicima sticanje praktičnih vještina u realnom radnom okruženju. Istovremeno, obrazovni profili i nastavni programi  prilagođavaju se aktuelnim i projektovanim potrebama tržišta |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | rada, čime se povećava relevantnost obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se povezivanju škola sa privredom putem organizovane prakse, mentorstva i zajedničkih projekata, što omogućava bolju pripremljenost učenika za zapošljavanje i učešće u privrednom životu.   1. **Savremeni trendovi u obrazovanju**   U cilju modernizacije nastavnog procesa, uvode se inovativne nastavne metode i digitalni alati koji omogućavaju aktivnije i prilagođenije učenje. Razvijaju se informaciono-tehnološke kompetencije i medijska pismenost učenika, kao i sposobnost kritičkog mišljenja, komunikacije i saradnje. Podržavaju se programi i aktivnosti u oblasti školskog sporta, umjetničkog izražavanja i razvoja preduzetničkog duha, što doprinosi sveobuhvatnom razvoju učeničkih potencijala i životnih vještina.   1. **Podrška učenicima**   Uspostavljaju se mehanizmi direktne podrške učenicima kroz sufinansiranje troškova prevoza, naročito za one iz ruralnih i udaljenih područja, čime se smanjuju geografske barijere u pristupu obrazovanju. Planira se ***osnivanje đačkog doma*** radi poboljšanja uslova smještaja i učenja za učenike iz drugih mjesta. Pored toga, razvijaju se programi psihosocijalne podrške i usluge, usmjereni na očuvanje mentalnog zdravlja i unapređenje blagostanja učenika i studenata. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat**:** | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Procenat kabineta opremljenih savremenom opremom | 20 | 80 |
| Broj programa formalnog obrazovanja | 20 | 23 |
| Uvođenja novih nastavnih planova i programa |  | 3 |
| Broj učenika smještenih u đačkom domu | 0 | 40 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ogledaju se u stvaranju inkluzivnog i savremenog obrazovnog sistema koji odgovara na potrebe društva i privrede, čime se podržava edukacija mladih, unapređuje kulturni identitet i stimuliše društvena kohezija kroz integrisane obrazovne, kulturne i sportske sadržaje. |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 700.000,00 KM Budžet Grada – 210.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 490.000,00 KM |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Učenici, nastavno osoblje, lokalna zajednica |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.3.: Integralna zaštita i savremena prezentacija kulturnog nasljeđa** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera ima za cilj unaprijeđenje upravljanja kulturnim nasljeđem kroz integraciju fizičke zaštite i digitalne prezentacije. Dvostruki pristup omogućava ne samo sprečavanje daljeg propadanja i zapostavljanja kulturnih dobara, već i njihovu |

|  |  |
| --- | --- |
|  | aktivnu uključenost u društveni, obrazovni i turistički razvoj. Savremeni formati prezentacije – uključujući multimedijalni i interaktivni sadržaj – omogućavaju veću vidljivost i dostupnost kulturne baštine, naročito za mlade i turiste, čime se doprinosi očuvanju identiteta i održivom razvoju lokalnih zajednica.  **Ključna područja djelovanja:**   1. **Identifikacija i kategorizacija kulturno-istorijskih lokaliteta**   Uspostavlja se sistemska evidencija kulturno-istorijskih lokaliteta, uz izradu detaljnog mapiranja i procjene stepena ugroženosti objekata. Na osnovu prikupljenih podataka definišu se prioriteti za intervenciju i zaštitu.   1. **Obnova, konzervacija i fizička zaštita objekata**   Razvijaju se projekti zaštite koji uključuju tehničke i stručne mjere očuvanja, nakon čega slijedi realizacija radova na konzervaciji, sanaciji i restauraciji objekata od kulturno- istorijskog značaja.   1. **Postavljanje informativne i zaštitne signalizacije** Instaliraju se informativne table sa podacima o značaju lokaliteta, kao i zaštitna infrastruktura (ograde, video nadzor, senzori i sl.) radi prevencije vandalizma i neovlašćenog pristupa. 2. **Razvoj interaktivnog multimedijalnog sadržaja**   Kreiraju se digitalni sadržaji kao što su virtuelne ture, 3D modeli i aplikacije sa proširenom i virtuelnom stvarnošću. Posebna pažnja posvećuje se razvoju edukativnih platformi prilagođenih školskoj i vannastavnoj upotrebi.   1. **Organizacija edukativnih i promotivnih događaja**   Planiraju se i realizuju izložbe, radionice, kvizovi i drugi javni događaji s ciljem popularizacije kulturnog nasljeđa. Aktivno se podstiče učešće mladih i predstavnika lokalnih zajednica u promociji i očuvanju kulturne baštine.   1. **Promocija kroz digitalne kanale komunikacije**   Izrađuje se mobilna aplikacija sa interaktivnom mapom kulturne baštine, kao i veb-platforme za virtuelne muzeje i izložbe. Komunikacija se dodatno unapređuje putem društvenih mreža i turističkih aplikacija radi boljeg pozicioniranja na turističkom tržištu. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ključni strateški projekti** |  | **Očekivani izlazni rezultat:**  **Očekivani krajnji rezultat:** | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Omogućeni novi modeli prezentacije i promocije kulturne baštine | 0 | 10 |
| Procenat identifikacije / mapiranja  /zaštite kulturno istorijskog nasljeđa | 0 | ≥ 50 |
| Broj edukativnih i promotivnih događaja | 1 | ≥ 5 |
| Procenat digitalizacije arhivske bibliotečke građe | 0 | ≥ 60 |
| Broj novih kulturno-turističkih proizvoda povezanih sa nasljeđem | 0 | ≥ 5 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u očuvanju, revitalizaciji i savremenoj prezentaciji kulturnog nasljeđa kao važnog dijela lokalnog identiteta. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u jačanju kulturne inkluzivnosti, omogućavanju ravnopravnog pristupa kulturnim sadržajima i podsticanju društvene kohezije među mladima i širom zajednicom. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 355.000,00 KM Budžet Grada – 105.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 250.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije mjere** | Grad Derventa | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Kulturne institucije, turisti, građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup**  **kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.4.: Jačanje kapaciteta kulturnog sektora** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera obuhvata unapređenje saradnje aktera u kulturi, razvoj kadrovskih kapaciteta i poboljšanje kulturne infrastrukture, s ciljem stvaranja kvalitetnih kulturno-turističkih proizvoda i manifestacija. Podržava se umrežavanje i zajedničko djelovanje ustanova, udruženja i pojedinaca u oblasti kulture, dok se paralelno radi na osnaživanju ljudskih resursa i tehničkom opremanju prostora za kulturne sadržaje. Krajnji cilj mjere je integrisani pristup razvoju kulture i njeno funkcionalno povezivanje s turističkim sektorom, u skladu sa savremenim razvojnim pravcima.  **Ključna područja djelovanja su:**   1. **Podsticanje saradnje aktera u kulturi**   Organizuju se zajednički forumi, okrugli stolovi i konferencije kako bi se unaprijedila saradnja između različitih aktera u kulturi.  Kreira se mreža kulturnih aktera koja obuhvata javni, civilni i privatni sektor. Zaključuju se ugovori o saradnji između ustanova kulture, lokalnih zajednica i turističkih organizacija u cilju zajedničkog djelovanja.   1. **Obuka i usavršavanje kadrova**   Organizuju se radionice i obuke za zaposlene u kulturi, koje obuhvataju teme kao što su menadžment, digitalni alati, produkcija događaja i kulturni turizam. Razvijaju se posebni programi namijenjeni mladima i volonterima koji žele da se uključe u kulturni sektor. Omogućava se razmjena znanja i dobrih praksi sa drugim gradovima i regionima radi unapređenja stručnih kompetencija. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. **Unapređenje infrastrukture u kulturi**   Sprovodi se rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostora namjenjenih kulturnim aktivnostima.Prostori se opremaju savremenom tehničkom i scenskom opremom kako bi odgovarali savremenim potrebama. Posebna pažnja posvećuje se omogućavanju pristupačnosti objekata za sve kategorije stanovništva, uključujući osobe s invaliditetom.   1. **Razvoj kulturno-turističkih proizvoda i manifestacija**   Kreiraju se nove manifestacije i festivali ili se unapređuju postojeći kako bi se obogatila kulturna ponuda. Kulturni sadržaji se povezuju sa turističkom ponudom kroz raznovrsne pakete, tematske ture i gastronomske događaje. Pruža se podrška autorskim projektima i novim kulturnim programima koji imaju potencijal da privuku turiste.   1. **Jačanje kulturne infrastrukture**   Kulturne ustanove kao što su domovi kulture, galerije i biblioteke se modernizuju u skladu sa savremenim standardima. Scene, multimedijalni prostori i dvorane opremaju se za održavanje kulturnih i društvenih dešavanja. Stvaraju se uslovi za razvoj kreativnih industrija i novih kulturnih programa koji doprinose ekonomskom i društvenom razvoju. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj novih ili unapređenih kulturno-  turističkih proizvoda / manifestacija | 2 | ≥ 10 |
| Broj obučenih kadrova u kulturnom  sektoru | 10 | ≥ 30 |
| Broj unapređenih kulturnih objekata i  opreme | 1 | ≥ 5 |
| Broj održanih predstava | 5 | ≥ 10 |
| Broj polaznika škole glume | 10 | ≥ 20 |
| Broj zaključenih sporazuma o saradnji | 0 | ≥ 5 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Ogleda se u jačanju kulturnog identiteta kroz osnaživanje institucionalnih, kadrovskih i infrastrukturnih kapaciteta kulturnog sektora, te njegovo umrežavanje i integraciju sa turizmom u cilju stvaranja inovativnih i održivih kulturno- turističkih sadržaja. |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos:850.000 ,00 KM Budžet Grada – 350.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 500.000,00 KM |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Umjetnici i kreativni radnici, kulturne institucije, učenici,  mladi, turisti, građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup**  **kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.5. Unapređenje sporta kroz podršku klubovima i povećanje**  **dostupnosti sportskih sadržaja** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera obuhvata aktivnosti usmjerene na poboljšanje sportske ponude, finansijsku podršku sportskim klubovima i omogućavanje jednake dostupnosti sporta svim građanima, posebno marginalizovanim grupama. Ključne oblasti djelovanja uključuju redovno finansiranje klubova na osnovu rezultata i programa, organizovanje lokalnih nagrada za najbolje sportiste, te  uključivanje različitih društvenih grupa u sportske aktivnosti. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Osim toga, predviđeno je organizovanje inkluzivnih događaja i edukacija trenera kako bi se podigao kvalitet sporta, kao i upotreba sportskih događaja za promociju grada kao turističke destinacije.  Ključna područja djelovanja:   * Podrška sportskim klubovima i trenerima * Razvoj školskog, omladinskog i rekreativnog sporta * Inkluzivnost i dostupnost sporta za sve * Organizacija sportskih događaja i manifestacija * Promocija i edukacija u sportu | | |
|  |  | Očekivani izlazni | |
| **Ključni strateški** | rezultat: | |
| **projekti** | Očekivani krajnji | |
|  | rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj sportskih organizacija koje su podržane kroz program sporta | 0 | ≥ 30 |
| Finasijska sredstva za podršku udruženjima građana iz oblasti sporta (KM) | 600.000,00 | 800.000,00 |
| **Razvojni efekat i** | Ogleda se u stvaranju inkluzivnog i podsticajnog okruženja za mlade kroz bolju dostupnost sportskih aktivnosti, čime se doprinosi integraciji obrazovnih, kulturnih i sportskih sadržaja, jačanju kulturnog identiteta i unapređenju društvene kohezije. | | |
| **doprinos mjere** |
| **ostvarenju** |
| **prioriteta** |
| **Indikativna** | Ukupan iznos: 4.500.000,00 KM Budžet Grada – 4.200.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 300.000,00 KM | | |
| **finansijska** |
| **konstrukcija sa** |
| **izvorima** |
| **finansiranja** |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Sportske organizacije, sportisti, mladi, građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **2. Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.2. Obezbijeđena inkluzivnost i ravnopravan pristup**  **kvalitetnim obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, uz jačanje društvene kohezije** |
| **Naziv mjere** | **2.2.6.: Unapređenje sportske infrastrukture za dugoročni**  **razvoj sporta** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera se fokusira na unapređenje i izgradnju sportske infrastrukture koja će podržati dugoročni razvoj sporta. To uključuje rekonstrukciju i modernizaciju postojećih objekata, izgradnju novih sportskih kapaciteta, posebno u ruralnim područjima, te razvoj multifunkcionalnih terena. U okviru ove mjere, takođe će se uvesti energetski efikasni sistemi u sportskim objektima i razvijati tereni za djecu i javni prostor za slobodne aktivnosti građana, što će doprinijeti dugoročnom održivom razvoju sporta.  Ključne oblasti djelovanja:   * Rekonstrukcija i modernizacija sportskih objekata * Izgradnja novih sportskih kapaciteta u ruralnim područjima * Razvoj multifunkcionalnih sportskih terena * Uvođenje energetski efikasnih rješenja u sportskim objektima * Razvoj infrastrukture za dječje terene i javne sportske zone.   **Ključni strateški projekat:** „Sanacija i opremanje dvorane JU Sportski centr Derventa“ ima za cilj modernizaciju postojeće dvorane kroz poboljšanje energetske efikasnosti, tehničko opremanje i unapređenje uslova za korisnike. Rekonstruisani objekat površine 6.250 m² služiće kao savremen prostor za  sportske, kulturne i društvene aktivnosti. Očekuje se smanjenje |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | troškova, ekološki prihvatljiviji rad i bolji uslovi za klubove, škole i udruženja. Dvorana će postati centar događanja u gradu, doprinoseći kvalitetu života i privrednom razvoju Dervente. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 2.000.000,00 KM, od čega 500.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 1.500.000,00 KM iz donatorskih sredstava. | | |
|  |  | **Očekivani izlazni rezultat:** Kompletno sanirana i  modernizovana sportska dvorana, unaprijeđena po standardima energetske efikasnosti i tehničke opremljenosti,  prilagođena za sportske i kulturne događaje. | |
| **Ključni strateški projekti** | Sanacija i opremanje dvorane JU Sportski centr Derventa | **Očekivani krajnji rezultat:** Razvijena  multifunkcionalna | |
|  |  | ustanova koja omogućava | |
|  |  | širu dostupnost i | |
|  |  | kvalitet sportskih i | |
|  |  | kulturnih sadržaja, | |
|  |  | poboljšava uslove rada | |
|  |  | organizacija, smanjuje | |
|  |  | troškove i doprinosi | |
|  |  | društvenom i | |
|  |  | ekonomskom razvoju | |
|  |  | Dervente. | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj saniranih /izgrađenih/  opremljenih sportskih objekata | 2 | ≥ 5 |
| Procenat objekata sa primjenjenim mjerama energetske efikasnosti | 5 | ≥ 30 |
| Broj saniranih/izgrađenih/opremljenih dječjih terena | 2 | ≥ 10 |
| **Razvojni efekat i** | Ogleda se u stvaranju kvalitetnih i održivih uslova za bavljenje | | |
| **doprinos mjere** | sportom, što omogućava mladima aktivnije učešće u integrisanim | | |
| **ostvarenju** | obrazovnim, kulturnim i sportskim sadržajima, te doprinosi | | |
| **prioriteta** | jačanju kulturnog identiteta i društvene kohezije. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima**  **finansiranja** | Ukupan iznos: 3.150.000,00 KM Budžet Grada – 850.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM  Drugi donatori – 2.300.000,00 KM |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Sportske organizacije, sportisti, mladi, građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u**  **zajednici** |
| **Naziv mjere** | **2.3.1.Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Ova mjera ima za cilj sveobuhvatno unapređenje zdravstvenog sistema kroz koordinisano djelovanje u više prioritetnih oblasti, u skladu sa potrebama stanovništva. Fokus je na jačanju kadrovskih potencijala, poboljšanju zdravstvene infrastrukture i opremljenosti ustanova, razvoju specijalističkih usluga, kao i osnaživanju preventivne komponente zdravstvene zaštite. Primjenom mjere očekuje se poboljšan i ravnopravniji pristup zdravstvenim uslugama, veći kvalitet usluga i dugoročna održivost zdravstvenog sistema.  Ključne oblasti djelovanja:   * Unapređenje infrastrukture i opreme   Rekonstrukcija i energetska sanacija postojećih objekata, te nabavka savremene dijagnostičke i medicinske opreme.   * Razvoj specijalističkih službi   Otvaranje novih specijalističkih ambulanti i uspostavljanje  saradnje sa većim zdravstvenim centrima radi obezbjeđivanja |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | dostupnosti usluga.   * Javno zdravlje i prevencija   Uvođenje skrining programa, promocija zdravih stilova života i intenziviranje saradnje sa relevantnim organizacijama u oblasti prevencije, jačanje kapaciteta i unapređenje rada Centra za mentalno zdravlje.   * Saradnja sa privatnim sektorom   Podsticanje razvoja privatnih zdravstvenih ustanova kao dopune javnom sistemu, uz definisanu regulativu i kontrolu kvaliteta.   * Razvoj sekundarne zdravstvene zaštite   Inicijativa za otvaranje dnevnih bolnica ili specijalističkog  centra radi smanjenja opterećenja većih bolničkih ustanova. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj nabavljenih medicinskih aparata  i dijagnostičke opreme | 0 | ≥ 10 |
| Broj razvijenih i sprovedenih skrining programa i kampanja za prevenciju bolesti | 1 | ≥ 5 |
| Broj novih zdravstvenih usluga | 1 | ≥ 5 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Integrisani pristup razvoju zdravstvenih kapaciteta omogućava bolju koordinaciju i sinergiju između različitih zdravstvenih i socijalnih službi, što rezultira efikasnijim korišćenjem resursa i unapređenjem kvaliteta pruženih usluga. Ova mjera doprinosi ostvarenju prioriteta tako što povećava dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga u zajednici, posebno za ranjive grupe, čime se unapređuje sveukupno zdravstveno stanje i socijalna  uključenost stanovništva. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 1.700.000,00 KM Budžet Grada – 700.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 1.000.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Dom zdravlja Derventa |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.3. Razvijene i unapređene zdravstvene i socijalne usluge u zajednici** |
| **Naziv mjere** | **2.3.2.: Podrška razvoju i unapređenju socijalnih usluga u**  **zajednici** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Podrška razvoju i unapređenje socijalnih usluga u zajednici predstavlja ključnu intervenciju u pravcu obezbjeđivanja dostupne, kvalitetne i održive podrške ranjivim kategorijama stanovništva. Cilj mjere je osnaživanje kapaciteta za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou, kroz jačanje međusektorske saradnje između javnih institucija, jedinica lokalne samouprave i organizacija civilnog društva (OCD).  Ključne oblasti djelovanja:   * Razvoj i proširenje socijalnih usluga u zajednici   Uvođenje novih i unapređenje postojećih usluga socijalne zaštite:  „pomoć u kući“, dnevni centri, kućna njega, mobilni timovi i savjetovališta. Fokus na omogućavanje dužeg ostanka korisnika u prirodnom i porodičnom okruženju, s ciljem poboljšanja kvaliteta života, smanjenja institucionalizacije i racionalizacije troškova.   * Podrška osjetljivim društvenim grupama   Obezbjeđivanje individualizovanog pristupa djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, starijim licima i osobama sa invaliditetom, s ciljem njihove bolje integracije u zajednicu. Uređenje i opremanje prostora za pružanje zaštite ženama i djeci žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja, uključujući razvoj prihvatne stanice.   * Jačanje saradnje javnog sektora i civilnog društva |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formiranje Lokalnog savjeta za socijalnu zaštitu kao mehanizma za koordinaciju, dijalog i zajedničko planiranje. Uvođenje volonterskih programa, kao i finansijska i logistička podrška inicijativama i projektima OCD-a koji doprinose unapređenju socijalne zaštite.   * Smanjenje diskriminacije i promocija inkluzije   Sprovođenje informativno-edukativnih kampanja i aktivnosti usmjerenih na eliminaciju stereotipa, predrasuda i diskriminacije, sa ciljem izgradnje tolerantnije i pravednije zajednice. Promocija jednakih mogućnosti i aktivnog uključivanja marginalizovanih grupa u sve aspekte društvenog života.   * Jačanje kapaciteta postojećih ustanova   Ulaganje u proširenje i unapređenje kapaciteta postojećih ustanova socijalne zaštite, kao što su gerontološki centri i JU Centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Budućnost“ Derventa. Obezbjeđivanje boljih uslova za rad sa korisnicima i unapređenje stručne podrške. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj razvijenih ili proširenih usluga u zajednici (dnevni centri,  pomoć u kući, kućna njega..) | 0 | ≥ 5 |
| Broj korisnika usluga za starija lica i osobe sa invaliditetom | 100 | ≥ 150 |
| Broj aktivnih partnerstava između javnog sektora i OCD-a u oblasti  socijalne zaštite | 1 | ≥ 5 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Mjera doprinosi većoj dostupnosti, kvalitetu i prilagođenosti usluga korisnicima, posebno marginalizovanim grupama. Njena primjena jača kapacitete lokalne zajednice i podstiče integraciju socijalnih i zdravstvenih usluga, što direktno podržava prioritet razvoja usluga u zajednici. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 1.300.000,00 KM Budžet Grada – 1.050.000,00 KM Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 250.000,00 KM |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Centar za socijalni rad Derventa |
| **Ciljne grupe** | Korisnici socijalnih usluga |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena inkluzivna i održiva sredina koja obezbjeđuje kvalitet života** |
| **Prioritet** | **2.4. Podržan demografski razvoj i osnažena ekonomska uloga mladih** |
| **Naziv mjere** | **2.4.1. Jačanje podrške mladima i mladim porodicama** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera ima za cilj zaustavljanje negativnih demografskih trendova i stvaranje uslova za ostanak i dolazak mladih u Derventu. Fokus je na pronatalitetnoj politici, ekonomskom osnaživanju mladih i poboljšanju uslova života za mlade porodice. Grad će razviti program subvencionisane stanogradnje i olakšice za kupovinu prve nekretnine za mlade bračne parove. Planira se nastavak i proširenje postojećih programa podrške pri rođenju djeteta, sufinansiranja vrtića, stipendija, kao i podrške vantjelesnoj oplodnji. Biće uspostavljeno savjetovalište za reproduktivno zdravlje mladih, kao i programi prevencije i očuvanja zdravlja, naročito za žene. Podrška će obuhvatiti i finansijske i savjetodavne pakete za samozapošljavanje, start-up preduzetništvo i stručno usavršavanje mladih. Stvoriti uslove za ostanak mladih u  ruralnim područjima kroz finansijske i logističke podsticaje, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | kao što su subvencije za poljoprivredne programe, podrška samozapošljavanju mladih i žena, kao i unapređenje fizičke infrastrukture. Uspostaviće se služba za saradnju sa dijasporom radi privlačenja investicija i povratka mladih. Planira se kreiranje platformi za informisanje mladih o svim dostupnim podsticajima i projektima. Mjera će se realizovati u partnerstvu sa NVO sektorom, obrazovnim ustanovama, privredom i relevantnim institucijama. Očekuje se da mjera rezultira povećanjem nataliteta, zaustavljanjem negativnog migracionog salda i većim angažmanom mladih u privredi.  Ključna područja djelovanja:   * Subvencionisana stanogradnja i rješavanje stambenog pitanja mladih * Primjena i uvođenje novih pronatalitetnih mjera * Stipendiranje učenika i studenata * Prevencija i zaštita reproduktivnog zdravlja (savjetovališta, edukacija) * Podrška zapošljavanju, samozapošljavanju i start-up preduzetništvu mladih * Saradnja sa dijasporom.   **Ključni strateški projekat:** „Podrška mladim porodicama za kupovinu prve stambene jedinice“ usmjeren je na zadržavanje mladih u Derventi kroz olakšavanje rješavanja stambenog pitanja. Cilj je pružiti finansijsku pomoć mladim bračnim parovima koji, zbog niskih primanja i ograničene dostupnosti pristupačnog stambenog prostora, teško dolaze do vlastitog doma. Podrška će se realizovati u vidu subvencija ili učešća u finansiranju kupovine prve nekretnine. Ova mjera doprinosi osamostaljivanju mladih i jačanju porodičnih zajednica. Ukupna vrijednost projekta procjenjuje se na 700.000 KM, a mjera će dopuniti već postojeće  programe kao što su stipendije, subvencije vrtića i podrška za novorođenu djecu. | |
| **Ključni strateški projekti** | Podrška mladim porodicama za kupovinu prve stambene jedinice | **Očekivani izlazni rezultat:** Uspostavljen program finansijske podrške mladim  porodicama za kupovinu prve stambene jedinice, sa obezbijeđenim  sredstvima, jasnim kriterijumima i prvim realizovanim korisnicima.  **Očekivani krajnji** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **rezultat:** Veći broj mladih porodica koje samostalno rješavaju stambeno pitanje, uz  smanjen odlazak mladih i jačanje demografskog potencijala Dervente. | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj izgrađenih/subvencionisanih  stanova za mlade bračne parove godišnje | 0 | 10 |
| Finasijska sredstva za podršku vantjelesnoj oplodnji | 30.000,00 | 50.000,00 |
| Broj novoosnovanih start-up firmi uz podršku grada | 0 | ≥ 5 godišnje |
| Uspostavljena služba za rad sa dijasporom | Ne | Da |
| Broj realizovanih projekata sa dijasporom | 0 | ≥ 10 |
| Finasijska sredstva za podršku porodici/ studentima /učenicima | 350.000,00 | 500.000,00 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat mjere ogleda se u poboljšanju demografske stabilnosti i stvaranju povoljnijih uslova za ostanak i razvoj mladih u lokalnoj zajednici. Doprinos mjere se ogleda u osnaživanju ekonomske uloge mladih kroz podsticaje za zapošljavanje, preduzetništvo i obrazovne aktivnosti, čime se unaprijeđuje ostvarivanje prioriteta. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 4.200.000,00 KM Budžet Grada – 4.200.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 0,00 KM | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju**  **implementacije mjere** | Gradska uprava Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Mladi, žene, osobe sa invaliditetom, nezaposleni |

**Strateški cilj 3:** Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom** |
| **Prioritet** | **3.1. Obezbijeđeno održivo upravljanje vodnim resursima i infrastrukturom radi očuvanja životne sredine i poboljšanog kvaliteta života** |
| **Naziv mjere** | **3.1.1.: Unapređenje sistema vodosnabdijevanja i upravljanja otpadnim i oborinskim vodama u funkciji održivog razvoja grada** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera ima za cilj obezbjeđenje pouzdanog, efikasnog i održivog sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije u gradu i prigradskim područjima. Postojeći sistem vodosnabdijevanja u Derventi pokriva oko 81% stanovništva, ali se suočava sa visokim gubicima vode (38,64%) zbog dotrajalosti mreže i nedovoljne kontrole.  Rekonstrukcija i modernizacija distributivne mreže je ključni prioritet kako bi se smanjili gubici i postigli evropski standardi. Istovremeno, neophodno je unaprijediti proces digitalizacije sistema u cilju praćenja protoka, kontrole pritisaka i otkrivanja kvarova. Planira se nabavka savremene opreme za upravljanje i održavanje vodovodnog sistema. Kanalizaciona mreža pokriva oko 60% gradskog područja, dok ruralna područja u velikoj mjeri zavise od septičkih jama koje često nisu izgrađene po standardima. Zbog starosti mreže (50+ godina) neophodna je hitna rekonstrukcija i prelazak sa  mješovitog na separatni sistem. Prioritet je izgradnja postrojenja |

|  |  |
| --- | --- |
|  | za prečišćavanje otpadnih voda koje bi značajno unaprijedilo kvalitet životne sredine i zaštitilo vodotoke. Funkcionalizacija postojećih prepumpnih stanica i izgradnja novih gdje je potrebno, predstavlja preduslov za efikasan rad sistema. Neophodno je definisati lokaciju za odlaganje sadržaja septičkih jama i uspostaviti sistem kontrole njihovog pražnjenja. Poseban akcenat biće na integrisanom pristupu, gdje će se radovi na kanalizacionoj mreži usaglašavati sa rekonstrukcijom saobraćajnica. Mjera će doprinijeti povećanju broja priključenih domaćinstava i privrednih subjekata na mrežu. Ključni rezultat očekuje se u smanjenju gubitaka vode, povećanju obuhvata stanovništva kanalizacionim sistemom i poboljšanju kvaliteta površinskih i podzemnih voda. Uspostavljanjem modernog i efikasnog sistema obezbijediće se bolji uslovi za život građana, očuvanje prirodnih resursa i privredni razvoj.  Ključna područja djelovanja:  Vodosnabdijevanje   * Izgradnja i rekonstrukcija vodovodne mreže * Digitalizacija i optimizacija sistema * Smanjenje nefakturisanih količina vode * Nabavka opreme za detekciju kvarova i upravljanje sistemom Prikupljanje i odvodnja otpadnih i oborinskih voda * Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione mreže * Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda * Modernizacija i izgradnja prepumpnih stanica * Uspostavljanje sistema kontrole septičkih jama * Održavanje i čišćenje sekundarne mreže i šahtova   **Ključni strateški projekat:** „Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione infrastrukture u gradskom području“ ima za cilj poboljšanje kvaliteta života u Derventi kroz proširenje i modernizaciju kanalizacione mreže. Obuhvatiće naselja koja do sada nisu imala adekvatnu infrastrukturu, kao i prelazak na savremeni, separatni sistem odvodnje fekalnih i oborinskih voda. Time će se smanjiti zagađenje i zdravstveni rizici, uz omogućeno priključenje većeg broja korisnika. Projekat je ključan za ekološku održivost i dalji urbani razvoj grada. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 7.000.000,00 KM, od čega 2.000.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 5.000.000,00 KM iz donatorskih sredstava. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ključni strateški** | Izgradnja i rekonstrukcija kanalizacione infrastrukture u | **Očekivani izlazni rezultat:** Izgrađena i rekonstruisana kanalizaciona mreža u prioritetnim naseljima, uz uspostavljen sistem separatne odvodnje otpadnih i oborinskih  voda. | |
| **projekti** | gradskom području | **Očekivani krajnji rezultat:** Unaprijeđen kvalitet životne  sredine, smanjeno  zagađenje i obezbijeđen pouzdan i efikasan  sistem odvodnje otpadnih voda za šire gradsko područje. | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Gubici vode u sistemu (%) | 38 | <25 |
| Obuhvat stanovništva priključenog na vodovod (%) | 80 | ≥ 90 |
| Stopa zamjene cjevovoda | 0,5%  godišnje | ≥ 2% godišnje |
| Obuhvat stanovništva kanalizacionim sistemom (%) | 60 | ≥ 80 |
| Broj funkcionalnih prepumpnih stanica | 3 | ≥ 5 |
| Izgrađeno postrojenje za  prečišćavanje otpadnih voda | Ne | Da |
|  | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u poboljšanju kvaliteta i | | |
| **Razvojni efekat i** | pouzdanosti vodosnabdijevanja, kao i u efikasnijem upravljanju | | |
| **doprinos mjere** | otpadnim i oborinskim vodama radi očuvanja vodnih resursa. Njen | | |
| **ostvarenju** | doprinos ostvarenju prioriteta je u obezbjeđenju održive | | |
| **prioriteta** | infrastrukture koja doprinosi zaštiti životne sredine i | | |
|  | unapređenju uslova života stanovništva. | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 8.500.000,00 KM Budžet Grada – 3.050.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 5.450.000,00 KM |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije mjere** | Grad Derventa |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za stambeno i komunalne djelatnosti |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom** |
| **Prioritet** | **3.2. Ostvareno povećanje energetske efikasnosti i**  **unaprijeđena upotreba obnovljivih izvora energije kao osnova za održivi razvoj i smanjenje emisija CO₂ u gradu Derventi** |
| **Naziv mjere** | **3.2.1.Povećanje energetske efikasnosti i unapređenje upotrebe obnovljivih izvora energije na području grada Derventa** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera ima za cilj sistemsko smanjenje potrošnje energije i emisija CO₂ kroz unapređenje energetske efikasnosti i intenzivnije korištenje obnovljivih izvora energije u javnom, stambenom i komunalnom sektoru. U okviru mjere predviđene su aktivnosti rekonstrukcije i energetske sanacije javnih i stambenih objekata. Postoje mogućnosti podrške prilikom zamjene stolarije, sanacije fasada, obnavljanja krovova i ugradnje toplotne izolacije, čime će se značajno smanjiti potrošnja energije. Istovremeno, uspostaviće se moderni sistemi grijanja i hlađenja koji kao primarne resurse koriste obnovljive izvore energije – biomasu, toplotne pumpe i geotermalnu energiju. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Na krovovima javnih ustanova predviđena je mogućnost instaliranja fotonaponski panela radi proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, čime će se obezbijediti energetska nezavisnost i uštede u javnom sektoru. Otvaraju se mogućnosti podrške ESCO modelu finansiranja energetske efikasnosti, koji omogućavaju da se investicije realizuju bez dodatnog finansijskog opterećenja javnih budžeta.  Poseban segment mjere odnosi se na modernizaciju javne rasvjete. Ugradnja LED rasvjetnih tijela i integracija solarnih panela u uličnu rasvjetu, kao i rekonstrukcija postojeće mreže u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima, doprinijeće uštedama i poboljšanju bezbjednosti građana.  Mjera predviđa jačanje administrativnih i tehničkih kapaciteta za upravljanje energetskom tranzicijom, kao i razvoj programa subvencionisanja u saradnji sa građanima i privrednim sektorom. Podržaće se aktivnosti informisanja i edukacije stanovništva o značaju energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.  Očekuje se da mjera donese brojne koristi: smanjenje troškova energije u javnim ustanovama i domaćinstvima, poboljšanje kvaliteta vazduha i životne sredine, te stimulisanje privrednog rasta kroz razvoj sektora zelenih tehnologija i otvaranje novih radnih mjesta.  Fokus mjere je na dugoročnoj održivosti i postepenom prelasku na energetski nezavisne sisteme. Njena implementacija značajno će doprinijeti realizaciji nacionalnih i evropskih ciljeva u oblasti klimatskih promjena, te pozicionirati grad Derventu kao lokalnu zajednicu koja aktivno primjenjuje principe zelene tranzicije i energetske održivosti.  Ključna područja djelovanja:   * Implementacija SECAP plana * Energetska efikasnost u javnim i stambenim objektima * Sistemi grijanja i hlađenja na obnovljive izvore energije * Fotonaponski paneli na javnim objektima * ESCO projekti u javnom sektoru * Instalacija solarnih panela i LED rasvjete * Izgradnja i rekonstrukcija ulične rasvjete |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat:  Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Broj rekonstruisanih objekata (fasade, krovovi, stolarija)/godišnje | 10 | ≥ 15 |
| Broj instaliranih sistema na biomasu, toplotne pumpe, geotermalne sisteme | 2 | ≥ 15 |
| Udio instaliranih sistema i LED rasvjetnih tijela (%) | 5 | ≥ 60 |
| Dužina rekonstruisanie i nove mreže ulične rasvjete (km) | 2 | ≥ 30 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u smanjenju potrošnje energije i troškova kroz uvođenje energetski efikasnih sistema i korišćenje obnovljivih izvora energije. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u unapređenju održivog razvoja grada, smanjenju emisija CO₂ i stvaranju ekološki prihvatljivijeg i energetski odgovornog urbanog okruženja. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos:1.000.000 ,00 KM Budžet Grada – 420.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 580.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za stambeno komunalne poslove | | |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim ciljem** | **Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje životnom sredinom** |
| **Prioritet** | **3.3.Ostvareno uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvijena cirkularna ekonomija kao osnova održivog razvoja grada Derventa“** |
| **Naziv mjere** | **3.3.1.: Uspostavljanje integrisanog sistema upravljanja otpadom i razvoj cirkularne ekonomije** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Mjera ima za cilj uspostavljanje održivog i efikasnog sistema upravljanja otpadom u skladu sa ekološkim standardima i principima cirkularne ekonomije. U prvoj fazi predviđa se uvođenje pametnih kanti i čipovanih posuda za sakupljanje otpada, kako bi se omogućila evidencija i analiza podataka o količinama i vrstama otpada. Paralelno će se raditi na nabavci specijalizovanih vozila za komunalni otpad i ugradnji podzemnih kontejnera u urbanim zonama. Centar za reciklažu biće tehnički ojačan i proširen, čime će se omogućiti veća obrada i baliranje sekundarnih sirovina. Kroz sistemsko razdvajanje otpada na mjestu nastanka u domaćinstvima i pravnim licima, povećaće se količina prikupljenih sekundarnih sirovina. Biće uspostavljen katastar divljih deponija i informacioni sistem za upravljanje otpadom. Pored infrastrukturnih mjera, sprovodiće se edukativne kampanje u školama i lokalnoj zajednici kako bi se podigla svijest građana. Poseban naglasak staviće se na partnerstvo sa obrazovnim institucijama i organizacijama civilnog društva. Konačni cilj je uspostavljanje sanitarne deponije u skladu sa LEAP planom i stvaranje uslova za potpuni prelazak na cirkularnu ekonomiju. Mjera će doprinijeti smanjenju količine otpada koji završava na deponijama i povećanju stepena reciklaže.  Ključna područja djelovanja:   * Uvođenje sistema pametnih kanti i čipovanih posuda. * Nabavka specijalizovane opreme i vozila. * Ugradnja podzemnih kontejnera u urbanim zonama. * Jačanje kapaciteta Centra za reciklažu otpada. * Sistem razdvajanja otpada na mjestu nastanka. * Uspostavljanje informacionog sistema upravljanja otpadom. * Katastar divljih deponija i sistem kontrole. * Edukativne kampanje i partnerstva sa školama/NVO. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | * Uspostavljanje sanitarne deponije u skladu sa LEAP planom. | | |
| **Ključni strateški projekti** |  | Očekivani izlazni rezultat: Očekivani krajnji rezultat: | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Pokrivenost domaćinstava uslugom (%) | 80 | ≥ 90 |
| Količina obrađenih sekundarnih sirovina (tona/god) | 130 | ≥ 250 |
| Procenat domaćinstava koja odvajaju otpad | 0 | ≥ 30 |
| Procenat evidentiranih i saniranih divljih deponija | 0 | 100 %  evidentiranih, 70 % sanacija |
| Broj realizovanih kampanja/god. | 0 | ≥ 5 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u smanjenju količine otpada, povećanju stepena reciklaže i efikasnijem korišćenju resursa kroz primjenu principa cirkularne ekonomije. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u uspostavljanju održivog sistema upravljanja otpadom koji štiti životnu sredinu i podstiče ekonomski razvoj zasnovan na odgovornom korišćenju prirodnih resursa. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos: 1.500.000,00 KM Budžet Grada – 700.000,00 KM  Međunarodni donatori – ,00 KM Drugi donatori – 800.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije mjere** | Grad Derventa | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za stambeno komunalne poslove |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente |

|  |  |
| --- | --- |
| **Veza sa strateškim**  **ciljem** | **Unaprijeđena infrastruktura i efikasno upravljanje**  **životnom sredinom** |
| **Prioritet** | **3.4.Unaprijeđeni kapaciteti za zaštitu i spasavanje od elementarnih nepogoda radi povećane otpornosti lokalne**  **zajednice** |
| **Naziv mjere** | **3.4.1.: Jačanje kapaciteta za zaštitu i spasavanje od**  **elementarnih nepogoda u Gradu Derventa** |
| **Opis mjere sa okvirnim**  **područjima djelovanja** | Zaštita i spašavanje od elementarnih nepogoda na području grada Derventa obuhvata preventivne i zaštitne mjere usmjerene na razne vrste prirodnih i tehničkih opasnosti.  Ključne identifikovane prijetnje uključuju: zemljotrese, poplave, klizišta, hidrometeorološke ekstreme (suša, grad, obilne snježne padavine, olujna nevremena), požare, kao i pojavu zaraznih bolesti i epidemija.  Unapređenje sistema zaštite i spasavanja zasniva se na sveobuhvatnom pristupu koji obuhvata: preventivne mjere, kapacitete za blagovremeno reagovanje, smanjenje izloženosti rizicima, povećanje otpornosti lokalne zajednice i osiguranje brze obnove nakon katastrofalnih događaja.  Pored toga, potrebno je unaprijediti infrastrukturu u funkciji zaštite i spasavanja, razviti integrisani sistem civilne zaštite sa jasno definisanim procedurama i nadležnostima, te organizovati redovne obuke, vježbe i kampanje informisanja za stanovništvo i službe. Mjere će se sprovoditi u saradnji sa republičkim organima, i međunarodnim partnerima, u cilju jačanja otpornosti lokalne zajednice i smanjenja vremena reagovanja u vanrednim situacijama, kao i bolje koordinacije nadležnih službi.  Ključna područja djelovanja su:   * Opremanje Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice * Opremanje jedinice civilne zaštite * Infrastrukturno unapređenje i smanjenje rizika (izgradnja i sanacija nasipa, kanala i vodotokova) * Deminiranje područja zagađenog minama * Povećanje operativne spremnosti i koordinacije u |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | vanrednim situacijama  **Ključni strateški projekat:** „Izgradnja regulisanog toka rijeke Ukrine“ ima za cilj zaštitu od poplava, očuvanje prirodnog ambijenta i unapređenje bezbjednosti i kvaliteta života u Derventi. Predviđene su mjere zaštite životne sredine, poput sadnje autohtonih vrsta i formiranja zelenih pojaseva, kao i uređenje priobalja za rekreaciju i turizam. Uređenjem infrastrukture rijeka Ukrina dobija novu ulogu – kao prostor za odmor, prirodu i održivi razvoj. Projekat će doprinijeti ekološkoj zaštiti, turističkom potencijalu i pozitivnom imidžu grada. Procijenjena vrijednost za realizaciju ovog strateškog projekta iznosi 15.000.000,00 KM, od čega 2.000.000,00 KM iz vlastitih izvora, a 13.000.000,00 KM iz donatorskih sredstava. | | |
| **Ključni strateški projekti** | Izgradnja regulisanog toka rijeke Ukrine | **Očekivani izlazni rezultat:** Regulisan tok rijeke Ukrine sa  izgrađenim zaštitnim strukturama, uređenim priobaljem, pješačkim stazama i rekreativnim sadržajima.  **Očekivani krajnji rezultat:**. Smanjen rizik od poplava, očuvan  prirodni ekosistem rijeke i ostvaren  napredak u turističkom i ekološkom razvoju grada. | |
| **Indikatori za praćenje rezultata mjere** | Indikatori  (izlaznog rezultata i krajnjeg rezultata) | Polazne vrijednosti | Ciljne vrijednosti |
| Dužina uređenog korita rijeke Ukrine  (km) | 0 | 5 |
| Broj provedenih obuka i vježbi  (godišnje) | 1 | ≥ 2 |
| Broj osposobljenih pripadnika  jedinice civilne zaštite za sprečavanje  nesreća/spašavanje/pružanje prve  pomoći | 20 | ≥ 50 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dužina rekonstruisanih i izgrađenih nasipa i kanala (km) | 0 | ≥ 10 |
| Procenat opremljenosti PVSJ | 50 | ≥ 80 |
| **Razvojni efekat i doprinos mjere**  **ostvarenju prioriteta** | Razvojni efekat ove mjere ogleda se u povećanju sposobnosti lokalne zajednice da efikasno reaguje na elementarne nepogode i smanji rizike po život i imovinu stanovništva. Njen doprinos ostvarenju prioriteta je u jačanju otpornosti grada Derventa i osiguranju sigurnijeg i stabilnijeg okruženja za sve građane. | | |
| **Indikativna finansijska konstrukcija sa izvorima finansiranja** | Ukupan iznos:16.150.000,00 KM Budžet Grada – 2.350.000,00 KM  Međunarodni donatori – 0,00 KM Drugi donatori – 13.800.000,00 KM | | |
| **Period**  **implementacije mjere** | 2025-2031. godina | | |
| **Institucija odgovorna**  **za koordinaciju implementacije**  **mjere** | Grad Derventa | | |
| **Nosioci mjere** | Odjeljenje za stambeno komunalne poslove | | |
| **Ciljne grupe** | Građani Dervente | | |

Sadržaj

[Uvod 2](#_bookmark0)

1. [STRATEŠKA PLATFORMA 4](#_bookmark1)
   1. [Situaciona analiza 4](#_bookmark2)
      1. [Geografski položaj 4](#_bookmark3)
      2. [Broj, vrsta i veličina naselja 5](#_bookmark4)
      3. [Demografske karakteristike 9](#_bookmark5)
      4. [Tržište rada 13](#_bookmark6)
      5. [Privreda 18](#_bookmark7)
      6. [Turistički potencijali 30](#_bookmark8)
      7. [Turizam 37](#_bookmark9)
      8. [Poljoprivreda 41](#_bookmark10)
      9. [Društvena infrastruktura i usluge 48](#_bookmark11)
      10. [Obrazovanje 48](#_bookmark12)
      11. [Kultura 55](#_bookmark13)
      12. [Sport 57](#_bookmark14)
      13. [Zdravstvena zaštita 59](#_bookmark15)
      14. [Socijalna zaštita 61](#_bookmark16)
      15. [Civilno društvo 63](#_bookmark17)
      16. [Civilna zaštita 65](#_bookmark18)
      17. [Infrastruktura 66](#_bookmark19)
      18. [Životna sredina 78](#_bookmark20)
      19. [Analiza budžeta 86](#_bookmark21)
   2. [„SWOT“ analiza grada Derventa i strateško fokusiranje 90](#_bookmark22)
      1. [„SWOT“ analiza 91](#_bookmark23)
      2. [Strateški fokusi grada Derventa 94](#_bookmark24)
   3. [Vizija, misija i strateški ciljevi sa indikatorima 96](#_bookmark25)
2. [PRIORITETI I MJERE SA INDIKATORIMA 100](#_bookmark26)
3. [KLjUČNI STRATEŠKI PROJEKTI 106](#_bookmark27)
4. [OPIS UNUTRAŠNjE I MEĐUSOBNE USKLAĐENOSTI STRATEŠKOG DOKUMENTA 110](#_bookmark28)
5. [OKVIRNI FINANSIJSKI PLAN 119](#_bookmark29)
6. [OKVIR ZA SPROVOĐENjE, PRAĆENjE, IZVJEŠTAVANjE I VREDNOVANjE STRATEGIJE RAZVOJA](#_bookmark30)

[. 124](#_bookmark30)

1. [PRILOZI 125](#_bookmark31)
   1. [Sažeti pregled strategije 125](#_bookmark32)
   2. [Detaljan pregled mjera 139](#_bookmark33)