Tab. Zestawienie gruntów do wydzierżawienia.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer kompleksu** | **Obwód Ochronny** | **Oddział,pododdział** | **Obręb ew.** | **Nr działki** | **Nr księgi wieczystej** | **Użytek, klasa gruntu** | **Powierzchnia dzierżawy (ha)** | **Sposób użytkowania** |
| 21 | Bukowina | **139g** | gm. Lewin Kłodzki, obręb Darków | 102/139 | SW1K/00071274/8 | Ps VI kl. | 1,35 | kośny i/pastwiskowy |
| **139j** | gm. Lewin Kłodzki, obręb Darków | 102/139 | SW1K/00071274/8 | Ps V kl. | 2,33 |

1. Dzierżawca zobowiązany jest do użytkowania ww. gruntów rolnych metodą tradycyjną poprzez ekstensywne koszenie i / lub wypas.
2. Dzierżawcę obowiązują następujące wymogi w przypadku użytkowania kośnego lub kośno-pastwiskowego:
* wykaszanie należy prowadzić corocznie w terminie od dnia 15 lipca do końca sierpnia w sposób nie niszczący runi roślinnej i pokrywy glebowej. W uzasadnionych przypadkach Wydzierżawiający może wydać zgodę (tylko w formie pisemnej) zezwalającą Dzierżawcy na wykonanie koszeń poza terminem wyznaczonym powyżej,
* wysokość koszenia 10–15 cm,
* w przypadku niektórych gruntów lub ich części, ze względów przyrodniczych dozwolone jest wyłącznie koszenie ręczne. Jako koszenie ręczne należy rozumieć koszenie za pomocą kosy ręcznej lub ręcznej spalinowej,
* należy pozostawić 15-20% powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku powinno to obejmować inną części dzierżawionych gruntów (wymagane uzgodnienie z Parkiem),
* ściętą biomasę należy zebrać w bele lub kostki w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie po skoszeniu, a w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku niekorzystnych warunkach atmosferycznych) - po pisemnym uzgodnieniu z dyrektorem PNGS - w dłuższym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu.
* zebrana biomasa w postaci bel lub kostek musi zostać usunięta z dzierżawionych gruntów rolnych nie później niż do 30 września każdego roku. W uzasadnionych przypadkach - po pisemnym uzgodnieniu z dyrektorem PNGS – w późniejszym terminie, niezwłocznie po ustaniu przyczyn uzasadniających nieprzestrzeganie tego wymogu.
* przy koszeniu mechanicznym i zbiorze pokosu należy zwrócić szczególną uwagę aby stosowany sprzęt nie powodował uszkodzenia darni łąki. Z tego względu koszenie musi być prowadzone przy pomocy lekkiego sprzętu mechanicznego i nie należy go rozpoczynać po dłuższych opadach deszczu, szczególnie w wilgotnych partiach łąk
* należy kosić od środka do zewnątrz stosować wypłaszacze (łańcuchy lub dzwonki) zamontowane na przedzie ciągnika
* po pokosie w terminie od 31 lipca do 15 października dopuszczalny jest kontrolowany wypas kwaterowy lub wolny przy obsadzie zwierząt wynoszącej nie więcej niż 0,6 DJP/ha i obciążeniu pastwiska wynoszącym nie więcej niż 5 DJP/ha.
* w przypadku użytkowania wyłącznie kośnego dopuszcza się stosowanie nawożenia naturalnego (obornika) w ilości do 5 ton na 1 ha w terminie 01 marca – 30 listopada. Zakazuje się stosowania nawozów naturalnych w odległości mniejszej niż 20 m od strefy ochronnej źródeł wody oraz 20 m od brzegu cieków wodnych oraz na glebach podmokłych,
1. Dzierżawcę obowiązują następujące wymogi w przypadku użytkowania pastwiskowego:
* kontrolowany wypas kwaterowy lub wolny należy prowadzić w terminie od 20 maja do 15 października
* maksymalna obsada zwierząt wynosi 0,6 DJP/ha
* pod koniec lipca należy bezwzględnie wykosić niedojady
* nie należy wprowadzać zwierząt do przyległych lasów
* ze względu na ochronę roślin rzadkich w ustalonych terminach, wyłącza się z wypasu powierzchnie wskazane przez Wydzierżawiającego i odpowiednio oznakowane w terenie,
1. Dzierżawca ma obowiązek zachowania wszystkich elementów krajobrazu tworzących ostoje dzikiej przyrody (oczka wodne, torfowiska, miedze, zadrzewienia i zakrzaczenia),
2. Zakazuje się stosowania nawozów sztucznych oraz herbicydów, fungicydów i insektycydów,
3. Zakazuje się przyorywania, wałowania, budowy systemów melioracyjnych, stosowania ścieków i osadów ściekowych oraz dosiewania nasion traw,
4. Zakazuje się wypalania roślinności oraz palenia pozostałości słomy, siana, gałęzi, itp.