## MESAZHI I KRYETARIT TË KOMUNËS

Plani i Zhvillimit Lokal i komunës Kastriot po konkretizohet me sukses të plotë ndaj dhe unë do të dëshiroja të përshëndes dhe të falenderoj për ndihmesën e dhënë MixTecnic dhe FZHSH, ndihmë pa të cilën ne nuk do të mundnim të përfundonim këtë dokument strategjik zhvillimi, këtë "abetare të së ardhmes"

Realizimi me sukses i një nisme të tillë do të thotë përshpejtim të zhvillimit ekonomik, shtim të mundësive pë zhvillim, pëkujdesje më të madhe për shëndetin e komunitetit të rajonit tonë, zhvillim më të qëndrueshëm të arsimit, mjedisit si dhe evidentim prioritetesh investimesh infrastrukturore.

Duke patur në dorë një dokument të së ardhmes së Komunës që ne përfaqësojmë, mendojme se ne të gjithëve na është krijuar mundëia e një skaneri të plotë zhvillimit të përgjithshëm e me prespektivë të komunës.

Sot ne kemi të qartë një vizion të gdhendur në këtë dokument, një vizion i përkthyer në objektiva lehtësisht të kuptueshëm, i shqipëruar në hapa konkretë të realizimit të tyre. Tashmë, administrata e komunës Kastriot dhe subjektet e tjera të interesuara do ta kenë më të lehtë ecjen përpara në rrugën drejt së ardhmes së sigurtë.

Padyshim që duke u nisur nga mundësitë aktuale ku rezultatet e deritanishme janë të pakta dhe ritmet e zhvillimit ekonomik e shoqëror të komunës Kastriot janë nga më të ultat e të gjithë vendit, pak kush mendon për një ndryshim drastik të gjendjes drejt parametrave të tillë që do të siguronin një zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, prandaj ajo më e rëndësishmja dhe më e domosdoshmja është marrja e masave më të shumta e sa më të shpejta për ndryshimin e gjendjes.

Sot në fletët e "Planit të Zhvillimit Lokal" ne kemi të ardhmen e sigurtë për brezat tanë. Ky dokument ka një vlerë të madhe dhe ne do të synojmë që vlerat që mbart në vetvete me rrugë e mundesi zhvillimi t'i bëjmë të prekshme, të mundohemi t'i realizojmë synimet dhe objektivat.

Edhe një herë nën cilësinë e titullarit të njesisë vendore që përfaqesoj do të falenderoja drejtuesit e këtij projekti ambicioz, të gjithë aktorët që dhanë kontributin e tyre në realizimin me sukses dhe në një kohë rekord të këtij dokumenti strategjik.

Faleminderit !

## Zihni Methasani

Kryetar i Komunës Kastriot

FALENDERIME !(kjo mund te futet ne fillim fare te pjesa mbrapa te faqja e pare)
Hartimi i këtij plani nuk do të ishte i mundur pa kontributin dhe dedikimin e Këshillit të Komunës dhe të anëtarëve të përmendur më poshtë:

## Keshilli I KOMUNES

Adem Zamzakja- Kryetar Keshilli; Hajredin Gjini- Zv. Kryetar; Burhan Shehu; Bashkim Magishti; Esat Cibaku; Hysen Cela; Tahir Cela; Niki Hysa; Dashamir Hysa; Fariz Cibaku; Osman Beu; Ramiz Drizi; Mersin Dida; Xhelil Doda; Qamil Neziri; Beqir Kurti; Zini Makishti

## KOMUNA KASTRIOT:

## Grupi I Planit te Zhvillimit Lokal ( PZHL )

Kryetari, I zgjedhur nga grupi I PZHL - Sabit Shehu, Pergjegjes Finance
Anëtarë të Këshillit të Komunës - Hamza Leshi, Iljaz Pino
Personel nga administrata e komunës - Zilmi Methasani, Nezari Harasiu, Qeram Shehi, , Sabit Shehu
Banorë me profesione të ndryshme, nga zona të ndryshme të komunës - Xhafer Shehu, Marjana Cibaku, Shkelqim Velia, Zenel Shehi, Sherif Tafa;
Përfaqësues nga fshatrat:- Bashkim Dida, Ramazan Luci, Burhan Shehi, Liman Mardini, Osman Begu, Neki Hysa, Emrush Bushi, Bashkim Makisti;

## Grupi I Monitorim Vleresimit me Pjesmarrje ( MVP):

Kryetar -- Hamza Lleshi
Staf I komunës - Liman Mardini
Përfaqësues të komunitetit - Zenel Shehi, Sherif Tafa, Xhafer Shehu
Hartimi i Planit te Zhvillimit Lokal u bë i mundur edhe nga bashkëpunimi i frytshëm me Fondin e Zhvillimit Shqiptar (FZHSH). Si pjesë e programit të rritjes së kapaciteteve të qeverisjes lokale nën Projektin Punët e Komunitetit II (të financuar nga Banka Botërore), FZHSH pergatiti metodologjinë dhe një strukturë për planifikimin e zhvillimit lokalë dhe përzgjodhi komunën tonë si komunë pilote për të testuar këtë metodologji. Gjatë punës së saj, FZHSH përfshiu Institutin Urban (ëashington, DC) dhe Institutin e Kërkimeve Urbane (IKU) që të punonte me personelin e FZHSH në hartimin e metodologjisë dhe të monitoronte zbatimin. Në vazhdim të kësaj, FZHSH nënkontraktoi MixTecnic (Tirana) për të ofruar koordinimin, asistencën teknike dhe monitorimin e procesit të hartimit të Planit të Zhvillimit Lokal në Kastriot.

## HYRJE

Në 2005 komuna e Kastriotit u angazhua në procesin e hartimit të Planit të Zhvillimit Lokal me qëllim që të përcaktonte një vizion të qartë për të ardhmen e komunës - dhe të caktonte hapat e veprimit për të arritur këtë vizion.

Hartimi i Planit të Zhvillimit Lokalë u realizua në një proces të hapur dhe transparent duke përfshirë këshillin e komunës, stafin e komunës, grupet e këshillimit dhe të ndjekjes, të krijuara në nivel komune dhe fshati si dhe anëtarë të tjerë të komunitetit në krijimin e një vizioni afatgjatë zhvillimi, objektivave strategjike si dhe hapat/projektet konkrete të cilat do të çojnë komunen e Kastriotit drejt zhvillimit të qëndrueshëm.

Në këtë kuadër, ky plan është pjesë e strategjisë rajonale të zhvillimit për Qarkun e Dibrës i cili filloi në 2004, duke inkorporuar objektivat afatgjatë deri më 2015. PZHL është një insiativë e re lokale, që nxit aftësitë planifikuese afatgjatë dhe prioritizimin e ndërhyrjeve.

## Pse Duhet të Hartojmë një Plan për Zhvillimin Lokal?

Planifikimi i zhvillimit lokal është një proces që i jep mundësinë komunës sonë — dhe banorëve që ajo përfaqëson-të planifikojnë, zbatojnë dhe kontrollojnë të ardhmen e tyre. Një Plan Zhvillimi Lokal jep informacion mbi drejtimin e veprimeve drejt zhvillimit të një komuniteti. PZHL është një hartë për t'u ndjekur nga të zgjedhurit, personeli i komunës, dhe komuniteti në tërësi për ti dhënë formë të ardhmes së dëshiruar prej tyre. Planifikimi i Zhvillimit Lokal ka të bëjë me të menduarin, të vepruarin dhe të parishikuarin strategjikë të veprimeve që duhet të ndërmarim në mënyrë që të realizojmë qëllimet $e$ dëshirueshme.

Një plan zhvillimi është efektiv kur ne e kuptojmë se cfarë po bëjmë, kujt i shërben, dhe sa mirë i plotëson nevojat e komunitetit. Kur bëhet mirë, planifikimi i zhvillimit lokal ka pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit dhe aktorëve të tjerë të interesuar. Kjo garanton që ne po përdorim burimet më të mira të mundshme në planifikimin e së ardhmes ashtu si edhe krijon një forum të gjerë për pjesëmarrje të shoqërisë, përkushtim dhe rritje të ndjenjës së pronësisë.

Qëllimet strategjike dhe hapat e veprimit të shprehura në Planin e Zhvillimit Lokalë nuk janë vetëm autoritet i qeverisjes vendore. Komuna nuk mund të bëjë vetë gjithcka, dhe as nuk mund t'i adresojë vetëm të gjitha problemet e komunitetit. Kështu që, në Planin e Zhvillimit Lokal është idea që i gjithë komuniteti ka një kontribut për të dhënë në arritjen e një komune të qëndrueshme. Angazhimi dhe veprimet e komunitetit, grupeve dhe të të interesuarve të tjerë janë mjaft të rëndësishme në arritjen e suksesshme të Vizionit të Komunës, qëllimeve dhe veprimeve që janë themelore në Planet e Zhvillimit Lokalë.

Një PZhL është efektive kur në mënyrë rigoroze përdoret që të planifikojë shërbime dhe projekte, identifikojë burimet, boshllëqet dhe nevojat fiskale, masë rezultatet e punës së qeverisë lokale, dhe ti komunikojë këto rezultate tek komuniteti. Ky është një proces dhe dokument me anë të të cilit komuniteti mund të vë përpara përgjegjësisë udhëheqësit e tij në mënyrë që ti pergjigjet nevojave dhe prioriteteve të tij. PZhL siguron një përdorim efektiv të burimeve specifike të komunave në mënyrë që të bëhet sa më e mundur arritja e objektivave.

## PËR ÇFARË ËSHTË PLANI YNËI I ZHVILLIMIT LOKAL?

## Një vizion i Përbashkët

Komuna jonë përballet me shumë sfida për zhvillim dhe burime të pakta për t'i përballuar ato - por gjithashtu ne kemi shumë mundësi. Detyra jonë është që t'i bashkojmë të gjitha burimet dhe komunitetin në një vizion të përbashkët për të cilin mund të mobilizojmë dhe të përdorim sa më mirë burimet tona njerëzore, natyrore dhe financiare. Për të arritur këtë, procesi ynë për hartimin e PZHL ftoi këshilltarët dhe komunitetin për "të pikturuar" të ardhmen tonë për 10-15 vitet e ardhshme. Rezultati i këtij aktiviteti ishte "Vizioni i Kastriotit".

## Një plan për të Ardhmen Tonë

E ardhmja jonë sigurisht që do të ndryshojë - dhe ne duhet të sigurohemi që ne jemi autorë të këtij ndryshimi duke iu kundërvënë situatava rrethanore që përcaktojnë të ardhmen tonë. PZHL përmban qëllime dhe hapa veprimi të realizueshme, për të cilat ne jemi të sigurt që mund t'i arrijmë hap pas hapi në rrugën tonë për të përmbushur vizionin.

## Katër shtyllat

Ne dëshironim të caktonim një rjet të gjerë që të siguroheshim që të gjitha prioritetet e zhvillimit të përfshiheshin në PZHL. Kjo ishte arsyeja që e organizuam PZHL në bazë të katër fushave prioritare:
>Zhvillimi Ekonomik
$>$ Zhvillimi Social
$>$ Infrastruktura dhe Shërbimet Publike
>Qeverisja e Mirë

## Një Komunitet, Shumë Zëra

Komuna jonë përbëhet nga shumë zëra - burra, gra, fëmijë, të vjetër, biznesmenë, fermerë e kështu me radhë.Ishte kritike për ne që të kuptonim shpesh sa të ngjashme po aq dhe të ndryshme ishin nevojat dhe pritshmëritë e këtyre grupeve. Procesi i PZHL inkurajoi pjesëmarrjen e grave në grupet e këshillimit, dhe të gjithë përfaqësuesit e komunitetit u ftuan që të mernin pjesë në hartimin e këtij plani.

## Komunikimi me Publikun

Plani ynë i Zhvillimit Lokal është një bashkëbisedim me komunitetin. Ne morëm mendime dhe informacion nga komuniteti dhe shpresojmë që këto opinione janë të reflektuara në këto faqe. Ne kemi nevojë që të nxisim dialogun dhe opinionin e vazhdueshëm në mënyrë që të sigurohemi që po ndikojmë ashtu siç duhet tek komuniteti yne.

## Një panoramë më e gjërë

PZHL-ja jonë ka të bëjë me të menduarin në terma afatgjatë në lidhje me nevojat e zhvillimit të Kastriotit. Sidoqoftë, ne u kujdesëm që të mernim parasysh edhe Strategjinë Rajonale të Zhvillimit për Qarkun e Dibrës që të sighuroheshim që ishim në një linjë me

Objektivat Rajonale dhe Kombëtare të Zhvillimit për Mijëvjecarin (OZHM). Në këtë mënyrë PZHL-ja e Kastriotit kontribon në arritjen e objektivave dhe prioriteteve kombëtare.

## KUSH U PËrfshi në Hartimin e Planit të Zhvillimit Lokalë

Për të pasur një proces të hapur dhe transparent, në hartimin e planit për zhvillimin e komunës Kastriot, është synuar një pjesëmarje e gjërë nëpërmjet krijimit të grupeve të këshillimit me bazë pjesëmarrjen e komunitetit. Pjesëmarrja e tyre ishte kyc për suksesin e hartimit dhe zbatimit të PZHL-së.

Grupi i Planit të Zhvillimit Lokal (grupi PZhL): Ky grup është përgjegjës për nxitjen, udhëheqjen, këshillimin dhe mbikëqyrjen e hartimit të PZhL-së. Grupi i PZhL-së së Kastriotit përfshiu 20 persona si: kryetari i komunës, dhe përfaqësues të këshillit, përfaqësues nga administrata e komunës, përfaqësues të fshatrave si dhe përfaqësues nga komuniteti.

Nënkomitetet e Fushave Prioritare: Këto grupe përfaqësojnë katër shtyllat kryesore (zhvillimi ekonomik, zhvillimi social, infrastruktura dhe shërbimet publike dhe qeverisja e mirë) dhe janë përgjegjëse në përcaktimin e hapave të veprimit/projektet konkrete për fushat prioritar dhe hartimin e prefizibiliteteve dhe fizibiliteteve. Këto grupe mund të ftojnë dhe specialistë të tjerë të jashtëm që të japin ekspertizën e tyre në detajimin e hapave të veprimit/projekteve konkrete.

Grupi i Monitorim-Vleresimit me Pjesëmarrje (grupi MVP): Grupi i MVP-së ngarkohet të punojë ngushtë me grupin e PZhL dhe nënkomitetet për të përcaktuar kriteret, për të vlerësuar procesin, caktuar indikatorët për realizimin e objektivave strategjike apo hapave të veprimit. Grupi monitoron edhe zbatimin e PZhL-së dhe raporton sukseset apo pengesat tek qeverisja vendore (komuna dhe këshilli i komunës) dhe komuniteti. Grupi i MVP-së përbëhet nga 5 persona që përfaqësojnë administratën e komunës dhe komunitetin.

Figura 1. Diagrama që demonstron lidhjen midis grupeve të këshillimit


## SI e realizuam këtë proces? Dhjetë Hapat për Hartimin e Planit të

 ZHVILLIMIT LOKAL1. Garantimi I angazhimit lokal. Ky hap siguron që zyrtarët e qeverisjes vendore dhe personeli të njihen me qëllimet e projektit dhe në të njëjtën kohë të angazhohen në këtë projekt. Në 13 maj, u bë prezantimi i projektit në Këshillin e Komunës së Kastriotit. Gjatë këtij takimi u zgjodhën 2-3 anëtarë të këshillit si pjesëmarrës të grupit të PZHL-së.
2. Ofrimi i Asistencës. Gjatë këtij hapi u orjentuan dhe trajnuan anëtarët e grupit të PZHLsë dhe MVP-së për strukturën dhe metodologjinë e PZHL/MVP. Trajnimi 2 ditor u organizua në 27 - 28 Maj dhe përfshiu 25 pjesëmarrës.
3. Filimi i Punës. Grupet e PZHL-së dhe MVP-së
 organizuan takime gjatë të cilave caktuan planin e aktiviteteve që do të ndiqnin, si dhe caktuan afatet kohore, rrolet dhe përgjegjësitë për cdo anëtar të grupeve. Gjithashtu u organizua një fushatë komunikimi që përfshinte fletëpalosje me informacion për projektin dhe postera për panairet e ideve në fshatra.
4. Mbledhja e informacionit. Përpara se të mësojmë se ku po shkojmë në duhet të dimë se ku jemi. Ky hap na lejon të bëjmë një vlerësim të situatës aktuale të komunës dhe të krijojmë një pamje më të plotë dhe të saktë të Komunës. Që këtej mund te fillojme te mendojme per te ardhmen e komunes. Kjo faze ishte shume e ngjeshur dhe kerkoi përkushtimin e grupit të PZHL-së si dhe të gjimnazistëve të Kastriotit. Për shembull, anëtarë të grupit të PZHL-së plotësuan pyetsorin prej 14 faqesh për karakteristikat e komunës - cilat janë burimet tona natyrore/njerezore, buxheti i komunës e kështu me radhë. Këto të dhëna u morën në zyrat e komunës apo në qark.

| Figura 1. Numri I <br> Familjeve të <br> Intervistuara |  |
| :--- | ---: |
| Borovjan | 12 |
| Deshat | 10 |
| Kandër | 32 |
| Kastriot | 26 |
| Kishavec | 20 |
| Kukej | 6 |
| Limjan | 15 |
| Mirovec | 1 |
| Përgjegj | 3 |
| Sohodoll | 43 |
| Vakuf | 17 |
| Vrejnt | 9 |
| Total | 194 |

Në anketimin e familjeve u mor informacion nga komuniteti mbi shërbimet që ofron komuna. Anketimi u realizua në 12 fshatra nga 15 fshatra që ka komuna. Familjet u zgjodhën në mënyrë të rastësishme në këto fshatra.

Dhe së fundi, u realizua analiza SëOC me këshillin e komunës në takimin e radhës. Kryetarët e fshatrave u përfshinë në këtë proces dhe dhanë mendime shumë të vlefshme. Analiza SëOC - Fuqitë, Dobësitë, Mundesitë, dhe Sfidat - lejoi të zgjedhurit lokalë që të jepnin mendimet dhe opinionet e tyre për çfarë shkon mirë në komunë dhe çfarë nuk shkon siç duhet, si dhe të bënin sugjerime se si mund të përmiresoheshin fushat prioritare.
5. Panairet e ideve në fshatra. Për të marë opinionin qytetar përveç aneketimit u organizuan nga grupi i PZHL-së dhe Panairet e Ideve në Fshatra. Panairet e Ideve në fshatra u cilësuan si forume interaktive për të grumbulluar idetë dhe informacionet e banorëve dhe për ta përdor këtë informacion në hartimin e PZHL-së. Panairet e ideve u organizuan nga antarë të grupit lehtesues të PZHL-së dhe grupit të MVP-së, dhe kryetarët e fshatrave.

Panairet e ideve u organizuan në 9 fshatra nëpër vende të hapura, të përshtatshme dhe komode për pjesëmarrësit (Referou fig. 2). Ne komunën e Kastriotit morën pjesë nëpër këto panaire 383 pjesmarrës në total nga të cilët 35 ishin gra dhe një numër i te konsiderueshëm të rinjsh (111) të cilët dhanë një informacion shumë të vlefshëm.

Figura 2: Konceptimi i Panairit te Ideve ne Fshatra.

6. Sintetizimi I të Dhënave. Me grumbullumin e të gjithë informacionit - profili i komunitetit, anketimi i familjeve, analiza SëOC me këshillin e komunës, dhe panairet e ideve në fshatra - u përgatit nga një paketë informacioni për rishikim për anëtarët e grupit të PZHL-së dhe MVP-së. Duke pasur këtë informacion, grupi i PZHL-së së Kastriotit:
a. Përcaktoi vizionin 10-15 vjeçar për komunën.
b. Zgjodhi anëtarët për nënkomitetet e fushave prioritare
c. Finalizoi objektivat strategjike për çdo fushë prioritare pas propozimeve të Nënkomiteteve të Fushave Prioritare
d. Votoi për Vizionin dhe Objektivat Strategjike përfundimtare
7. Puna e Nënkomiteteve Të Fushave Proritare. Ky hap përfshin planifikimin më në detaje të hapave të veprimit për cdo objektiv strategjik të fushave prioritare. Gjithashtu nënkomitetet u ngarkuan me detyrën e hartimit të prefizibiliteteve që të demonstrohej që hapat e veprimit dhe projektet ishin konkrete, kuptimplote dhe të realizueshme. Takimet e katër nënkomiteteve të fushave prioritare u kryen në një periudhe kohore prej 3 javësh.
Gjatë kësaj kohe grupi i monitorim vlerësimit me pjesëmarrje punoi me përcaktimin e indikatorëve
 të cilët u zgjodhen në bazë të aktiviteteve/projekteve që ishin përcaktuar nga nënkomitetet e fushave prioritare. E gjithë
kjo punë u prezantua në grupin e PZHL-së i cili diskutoi planet e veprimit për çdo fushë prioritare, matjen e performancës si dhe hapat në vazhdim. Grupi i monitorim vlerësimit me pjesëmarrje bëri dhe një raportim mbi ecurinë e procesit si dhe sa mirë u arritën pritshmëritë e grupit të PZHL-së gjatë këtij procesi.
8. Ju Folët ne Ju Dëgjuam, a u Kuptuam Drejt? Takime me komunitetin dhe rishikimi i Këshillit të Komunës: në momentin që grupi i PZHL-së ka përfunduar draftin e PZHL-së, ne e prezantojmë atë në komunitet në mënyrë që të sigurohemi që kjo PZHL i përgjigjet nevojave të komunitetit. Kryetarët e fshatrave luajne rrol kryesor në këtë detyrë.
9. Integrimi me Procesin e Buxhetit. Qëllimi i PZHL-së është që e ti lejojë komunitetet që të drejtojnë dhe kontrollojnë të ardhmen e tyre. Megjithatë, kjo nuk mund të kuptohet e ndarë nga procesi i hartimit të buxhetit, pasi ky është momenti kur buxheti i limituar alokohet në ato zëra që ka më tepër nevojë komuniteti. Në hartimin e buxhetit, personeli i komunës paraqet zgjedhje konkrete dhe opsione për të zgjedhurit lokale se si mund të shpenzohen sa më efektivisht paratë e komunitetit. Duke pasur të dhënat dhe informacionin nga komuniteti, grupi i PZHL-së paraqet një panoramë për zgjidhjet e mundshme.
10. Zbatimi dhe Monitorim-Vlerësimi i Vazhdueshëm. PZHL ka një plan të detajuar në të cilin janë përcaktuar edhe afatet kohore dhe përgjegjësitë. Grupi MVP është e ngarkuar me detyrën e monitorimit të progresit që bëhet për arritjen e rezultateve të matshme. Monitorimi do të bëhet rregullisht duke i lejuar grupin e PZHL-së, të zgjedhurit lokale, dhe personelin e komunës që të bëjnë ndryshime të nevojshme atëherë kur nevojitet. Progresi do të raportohet edhe në komunitet me mënyra të ndryshme - media lokale, takime me këshillin e komunës, dhe postera.

Figura 3. Struktura e procesit te PZHL


## CILI ËSHTË AFATI KOHOR PËR PLANIN E ZHVILLIMIT LOKAL?

PZHL përmabn plane veprimesh afatshkurtër dhe afatgjatë. Vizioni përfshin një periudhë kohore prej 10-15 vjetësh. Sidoqoftë, për të qënë sa më realistike dhe që të sigurohemi që gjërat bëhen në mënyrën që duam ne, e kemi ngushtuar hapësirën e veprimit në 5 vjet. çdo hap veprimi që paraqitet më poshtë ka një afat kohor për zbatim. Përputhja me këto afate kohore do të monitorohet nga grupi i monitorim vlerësimit me pjesëmarrje.

## Si ta Lexojmë Planin e Zhyillimit Lokal.

Publikimi i Planit të Zhvillimit Lokal përmban këto seksione:
> Hyrjen në të cilën shpjegohen qëllimi, pjesëmarrja dhe metodologjia.
> Profili i komunitetit që shpjegon në detaje situaten aktuale të komunës duke u bazuar në të dhenat objektive të grumbulluara nga Grupi i PZHL-së dhe që plotësohet me opinione në lidhje me anketën e familjeve të organizuar në Qershor 2005. Dhe aty ku nevojitet, janë shpjeguar dhe të dhëna nga Strategjia Rajonale e Zhvillimit për Qarkun e Dibrës me qëllim krahasimi.
> Indikatorët e Performancës për çdo fushe prioritare do të na lejojë që të monitorojmë progresin e bërë në arritjen e objektivave strategjike.
> Të Qënurit në një Drejtim me Strategjinë Rajonale të Zhvillimit për Qarkun e Dibrës tregon që Kastrioti po kontribon në strategjitë e zhvillimit rajonal dhe kombëtar.

Afatet kohore në të Cilat u Hartua Plani i Zhyillimit Lokalë për Komunën e Kastriotit.

| Shkurt | Kastrioti u përzgjodh nga FZHSH si <br> një nga 5 komunat pilote për të testuar <br> metodologjinë e re të PZHL dhe MVP |
| :--- | :--- |
|  |  |



FZHSH prezanton konceptin e PZHL tek Kryetari I Komunës dhe tek Administrata e Komunës
$\square$ Këshilli I Komunës voton pro për hartimin e Planit të Zhvillimit Lokalë

27-28 Мај
Grupi i PZHL dhe MVP trajnohen ne një trajnim dy ditor.

| 14 Qershor | Përfundon grumbullimi i të dhënave <br> për profilin e komunitetit |
| :--- | :--- |


| Qershor | Përfundon grumbullimi i të dhënave <br> nga anketimi i familjeve |
| :--- | :--- |

1-3 Qershor

Në fshatrat Vrenjt, Limjan, Sohodoll i
Madh dhe Sohodoll i Vogel organizohen e panairet e ideve


> Në fshatrat Brest i Eperm, Brest i Poshtem, Kukej, dhe Përgjegjë organizohen e panairet e ideve

Në fshatrat Kandër, Fushë Kastriot, Kastriot, Deshat, Borovian, Vakuf, dhe Kishavec organizohen e panairet e ideve


Takohet grupi i PZHL dhe hartohet dhe aprovohet Vizioni final për Komunën si dhe caktohen anëtaret e Nënkomiteteve të Fushave Prioritare.


Tetor
Grupi i PZHL finalizon Planin e Zhvillimit Lokal të propozuar

## INFORMACION I PËRGJITHSHËM PËR KOMUNËN E KASTRITOT

Komuna e Kastriotit është njesi administrative e qarkut të Dibrës. Ajo shtrihet ne Veri perëndim të qytetit të Peshkopisë, në një distancë prej 7 km ( qytet - qendër e komunës).

Komuna Kastroit përbën një nyje të rëndësishme të sistemit rrugor. Në arterien kryesore të kësaj rruge lëvizin banorët e komunave Fushë-Cidhën, Sllovë, Kala e Dodës, Arras, Zall Dardhë, Zall Rec si dhe ata të rrethit Kukës për në Peshkopi dhe anasjelltas. Kastrioti si një pikë e rëndësishme dhe strategjike ka qënë një ndër synimet e pushtuesve në kohëra të ndryshme. Kalaja e Gjonit ose kodra e Gështenjës në Kastriot, Gradishta e Limjanit dhe Kalaja e Vrajntit kala e cila është ndërtuar në shekullin e VI pas krishtit tregon për vendbanimet e hershme të popullsisë në këtë trevë. Hisoria tregon që në kohërat e lashta kjo komunë ka qënë e banuar dhe për këtë vlen të përmenden toponimet të cila lidhen me familjen e heroit tonë Kombëtar Gjergj Kastrioti Skenderbeu. Vetë emri i fshatit Kastriot, Kalaja e Gjonit, Kopshti i Gjonit, Dera e Kalasë, Kisha e Kastriotit, furra e Gjonit, guri i Shamatës e plote toponime te tjera tregojnë se aty rreth shekullit XII-XIII në fshatin Kastriot ka banuar familja e heroit tonë kombëtar.
Kastriotasit gjatë të gjithë historisë kanë treguar vlerat e tyre patriotike për liri dhe pavarësi, duke iu bashkangjitur kryengritësve dhe vëllezërve të tyre dibran. Nga lugina e Drinit të Zi deri në afëri të Sohodollit për shkak të mungesës së ujit të pijshëm dhe atij vaditës zona është populluar më vonë se fshatrat e tjerë të kësaj komune. Këto fshatra kanë popullsi kryesisht të ardhur nga Hasi i Thatë, Kruja, Mati duke u bërë banorë të fshatit Kastriot i sotëm.

## 1. SHOQËRIA (Kapitali Social)

## a. Komuniteti dhe Dinamika e tyre

| Figura 1. Shpërndarja e Popullsisë |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Fshati | Femra | Meshkuj | Gjithsej |
| Borovian | 150150 | 167 | 317 |
| Kastriot | 119 | 161 | 280 |
| Kukej | 129 | 113 | 242 |
| Vakuf | 340 | 314 | 659 |
| Kishavec | 482 | 442 | 926 |
| Kandërr | 443 | 451 | 894 |
| Brest i Poshtëm | 260 | 288 | 548 |
| Brest i Epërm | 232 | 220 | 452 |
| Sohodoll i Vogël | 222 | 300 | 522 |
| Sohodoll i Madh | 628 | 591 | 1219 |
| Limjan | 297 | 307 | 604 |
| Vrajnt | 282 | 249 | 531 |
| Deshat | 109 | 127 | 236 |
| Përgjegjë | 53 | 48 | 101 |
| Fushe-Kastriot | 54 | 60 | 114 |
| Komuna (Total) | $\mathbf{3 8 0 0}$ | $\mathbf{3 8 4 5}$ | $\mathbf{7 6 4 5}$ |

Lëvizja e popullsisë në Qarkun e Dibrës gjatë 10 viteve të fundit është ndier edhe në komunën e Kastriotit. Numri i familjeve (viti 2005) në komunë është 1787 dhe duke u krahasuar me numrin e familjeve në vitin 2000 shihet se ka një emigrim të 830 familjeve gjate pesë viteve të fundit. Kjo reflekton dhe tendencën e lëvizjes së familjeve të kësaj komune drejt rretheve të tjera të Shqiperisë kryesisht Tiranës dhe Durrësit. Ky migrim është më i madh në fshatrat malor të kësaj komune si Deshat, Limjan, Vrajnt etj. Nga 7645 banorë, pensionistët përbëjnë $12.38 \%$ dhe në asistencë sociale janë $43.03 \%$ e

Sidoqoftë shkalla e papunësisë në komunë është e lartë. Këto të dhëna mbështesin edhe prioritetet e komunës për përmirësimin ekonomik dhe shtimin e mundësive për punësim.
Migrimi i popullsisë brenda rajonit po gjithashtu për në Tiranë dhe jashtë vendit, ka rezultuar në uljen e popullsisë në disa fshatra. Pesë fshatra të komunës kanë më pak se 300 banorë. Kjo situate krijon një dobësim të përgjithshëm të aktiviteteve ekonomike të këtyre fshatrave si dhe ul kapacitetet e tyre për tregti.

## b. Arsimimi

Gjatë shtatë viteve të fundit i është kushtuar një vëmendje e veçantë objekteve arsimore në qarkun e Dibrës, ku janë ndërtuar apo rikonstruktuar shkollat. Në komunën e Kastriotit objektet arsimore janë të përqëndruara në katër fshatra: Kastriot, Vakuf,

| Figura 2.Rënia e popullsisë në <br> 2000-2005 |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Fshati | Nr. i familjeve |  |
|  | $\mathbf{2 0 0 0}$ | $\mathbf{2 0 0 5}$ |
| Borovian | 100 | 68 |
| Kastriot | 70 | 64 |
| Kukej | 65 | 52 |
| Vakuf | 180 | 154 |
| Kishavec | 300 | 217 |
| Kandërr | 270 | 190 |
| Brest i Poshtëm | 170 | 116 |
| Brest i Epërm | 160 | 104 |
| Sohodoll i Vogël | 150 | 129 |
| Sohodoll i Madh | 450 | 329 |
| Limjan | 195 | 136 |
| Vrajnt | 190 | 118 |
| Deshat | 120 | 53 |
| Përgjegjë | 40 | 25 |
| Fushë-Kastriot | 57 | 32 |
| Komuna (Total) | $\mathbf{2 6 1 7}$ | $\mathbf{1 7 8 7}$ | Sohodoll I Madh dhe Vranjt. Aktualisht Kastrioti numëron katër shkolla 9 -vjeçare në të cilën mësojnë 1474 nxënës dhe ka 89 mësues dhe një shkollë të mesme me 233 nxënës dhe 11 mësues. Në komune ka dhe 4 kopshte fëmijësh në Kastriot, Vakuf dhe Sohodoll I Madh me një total prej 102 fëmijësh nën kujdesin e 5 edukatoreve,


| Figura 3. Shpërndarja e shkollave, nxënësve dhe mësuesve në komunën e Kastriotit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Fshati | Nr. <br> shkollave <br> 8-vjecare | Nr. <br> nxënës | Nr. <br> mësues | Nr. <br> shkollave <br> të mesme | Nr. <br> nxënës | Nr. <br> mësues | Nr. <br> kopshte | Nr. <br> fëmijëve | Nr <br> edukat |
| Kastriot | 1 | 470 | 27 | 1 | 233 | 11 | 2 | 47 | 2 |
| Vakuf | 1 | 314 | 22 |  |  |  | 1 | 30 | 2 |
| Sohodoll i <br> Madh | 1 | 420 |  |  |  |  | 1 | 25 | 1 |
| Vrajnt | 1 | 270 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| KOMUNA | $\mathbf{4}$ | $\mathbf{1 4 7 4}$ | $\mathbf{8 9}$ | $\mathbf{1}$ | $\mathbf{2 3 3}$ | $\mathbf{1 1}$ | $\mathbf{4}$ | $\mathbf{1 0 2}$ | $\mathbf{5}$ |

Qarku i Dibrës ka mungesë mësuesish të kualifikuar veçanërisht në fshatra dhe zona të izoluara, gjë që ndikon direkt në cilësinë e të mësuarit dhe arsimimit në këto zona. Sidoqoftë, raporti i mësuesve në shkollat 9 vjeçare është një mësues për 16.6 nxënës, që është më i ulët se mesatarja në qarkun e Dibrës (19.8).

Vendosja e rrjetit të shkollave fillore dhe 9 vjeçare në zonën rurale në kushtet e një migrimi në shkallë të lartë sidomos nga zona e Kastriotit, është një çështje mjaft e mprehtë. Nxënësit duhet të udhetojnë disa kilometra për të shkuar në shkollë. Ky është një problem që kërkon forma të reja lidhur me organizimin e arsimit në këto zona që mund të jenë përqëndrimi në konvikt, garantimi i transportit të nxënësve, etj...

Situata e përgjithshmë, përsa i përket arsimit, nëse konsiderojmë opinionin qytetar duket se lë për të dëshiruar sidomos sistemi parashkollor ku $87.1 \%$ e popullsisë shprehen se janë të pakënaqur me kushtet e kopshteve ndërkohë që 41.3 \% shprehen se janë "shumë të kenaqur" ose "të kënaqur" me gjendjen e shkollës.
Për më tepër, vendosja e disa fshatrave të komunës në distanca të largëta e bën të vështirë për nxënësit e këtyre fshatrave të udhëtojnë disa kilometra për të shkuar në shkollë.

Një problem tjeter është edhe mungesa e mjeteve dhe pajisjeve shkollore, veçanërisht e laboratorëve, duke shtuar dhe nivelin dhe metodat e mësimdhënies, kompetencën e mësuesve si dhe rishikimi i programit mësimor. Këtu nuk mund të flasim për numrin e kompjuterave në shkollë pasi ato nuk ekzistojnë fare.

Në panairet e ideve të organizuara në fshatra gjatë muajit Qershor 2005, komuniteti shprehu një interes të madh në drejtim të rikonstruksionit të objekteve arsimore si dhe furnizimi me bazë didaktike i tyre (Limjan, Deshat, Borovian, Kastriot, Vakuf, Vrejnt).
Një tjetër aspekt i punës në përmirësimin e sistemit arsimor është dhe shtimi i numrit të nxënësve që ndjekin shkollën, përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, si dhe në parandalimin e braktisjes së shkollëë.

## c. Kultura dhe Koha e Lire

Komuna e Kastriotit ka qënë një qendër e njohur dhe e rëndësishme e kulturës dhe me një trashegimi të pasur kulturore. Aktualisht, Kastrioti numëron një numër të konsiderueshëm monumentesh kulture (Kalaja e Gjonit ose kodra e Gështenjës në Kastriot, Gradishta e Limjanit dhe Kalaja e Vrajntit kala e cila është ndërtuar në shekullin e VI pas krishtit). Megjithatë jeta kulturore e komunitetit nuk është në nivelin e duhur. Komuniteti është i pakënaqur dhe i mungojnë aktivitetet kulturore dhe artistike. Rreth 94.4 \% mendojnë se këto aktivitete mungojnë në komunë dhe i njëjti opinion është dhe për aktivitetet sportive ( 91.2 \% e komunitetit i pakënaqur).

Figura 5. Kenaqshmeria e Komunitetit ne Lidhje me Aktivitetet Kulturore dhe Kohen e Lire


## d. Shërbimi Shëndetsor

Shërbimi shëndetsor në komunën e Kastriotit realizohet nëpërmjet strukturave të shërbimit shëndetsor parësor. Sistemi shëndetsor në komunë përbëhet nga një qendër shëndetsore dhe 3 ambulanca ku punojnë mjek dhe disa infermierë. Ashtu si në gjithë
qarkun e Dibrës dhe në vendet me të ardhura të vogla, edhe në komunën e Kastriotit sëmundjet infektive dhe përhapja e tyre janë një problem për komunitetin. Kjo situatë e bën të domosdoshme riorganizimin e strukturave shëndetsore parësore në fshatra që kanë mungesë të këtij shërbimi në mënyrë që të plotësoj standartet rajonale për zonat rurale. Megjithëse fshatrat kryesore kanë shërbim ambulator me infermiere dhe një doktor që shkon një herë në javë në fshatra për vizitë, prapë ka nevojë për përmirësimin e kujdesit shëndetsor, duke përfshire një personel të kualifikuar. Gjithashtu këto ambulanca kanë dhe mungesë të pajisjeve të domosdoshme mjeksore dhe ilaçeve.


Në përgjithësi komuna vuan nga kushtet higjenike dhe kanalizimet të cilat mungojnë fare për ujrat e zeza. Pothuajse 69.1 \% e komunitetit shpreh pakënaqësi për nivelin e higjenës në komunë në përgjithësi dhe kjo shifër shkon në $50 \%$ kur komuniteti pyetet në veçanti për fshatrat. Ky problem është ngritur më shumë se një herë në Panairet e Ideve në fshatra, vëçanërisht në fshatrat Borovian, Deshat, Brest i Epërm, Brest i Poshtëm, Sohodoll, Vakuf , Kishavec.

Plani i Zhvillimit Lokal për Kastriotin ka përcaktuar disa objektiva dhe hapa veprimi konkrete për përmirësimin e situatës shëndetsore dhe kanalizimet e ujrave të zeza të komunitetit për të arritur standartet europiane.

## e. Asistenca Sociale

Ka dy kategori njerëzish që përfitojnë asistencë sociale: familjet pa të ardhura dhe familjet me të ardhura më të vogla se niveli i jetesës.


Komuna e Kastriotit numëron 769 familje (43.03 \%) që përfitojnë asistence sociale. Ky
numër është i lartë në qoftë se krahasohet me komuna të tjera të Shqipërisë.
Sikurse shihet dhe në figurën 7 këto familje janë të shpërndara në të 15 fshatrat e komunës. Pjesa më e madhe e atyre që përfitojnë asistencë sociale ndodhen në Sohodoll i Madh ku numri arrin deri në 134 familje (duke përfaqësuar kështu 40.7\% të numrit total të familjeve në këtë fshat)

## f. Cilësia e Jetës

Me gjithë këto sfida në fushën e arsimit dhe shëndetit, $35.5 \%$ e banorëve të komunës së Kastriotit shprehen se janë "të kënaqur" ose "shumë të kënaqur" me cilësinë e jetës, dhe 62.8 \% besojnë se gjendja e komunës ka ndryshuar tre vitet e fundit.


## 2. Ekonomia

## a. Situata e Përgjithshme

| Figura 10. Shpërndarja e krahut të punës sipas <br> arsimimit |  |  |  |  |  |
| :--- | :---: | :--- | :---: | :---: | :---: |
| Emërtimi | Të punësuar | Të papunë |  |  |  |
| Me arsim të lartë |  |  |  |  |  |
| Ekonomist | 8 | 12 |  |  |  |
| Agronomë | 2 | 20 |  |  |  |
| Inxhinjerë | 0 | 0 |  |  |  |
| Mësues | 50 | 10 |  |  |  |
| Mjek | 4 | 0 |  |  |  |
| Të tjerë | 8 | 22 |  |  |  |
| Totali |  |  |  | $\mathbf{7 2}$ | $\mathbf{6 4}$ |
| Me arsim të mesëm | 0 | 10 |  |  |  |
| Mësues | 0 | 21 |  |  |  |
| Ekonomistë | 0 | 32 |  |  |  |
| Agronomi+Zootekni <br> Veteriner | 0 | $\mathbf{6 3}$ |  |  |  |
| Totali |  |  |  |  |  |

Burimet e konsiderueshme njerëzore e natyrore të komunës mundësojnë plotësisht një zhvillim të qëndrueshëm të komunës së Kastriotit. Komuna numëron 7645 banorë dhe një pjesë e mire janë aktive si forcë pune. Gjithashtu është një numër i konsiderueshëm personash me arsim të lartë (universitet) dhe arsim të mesëm që kanë profesione të ndryshme sikurse tregohet në figurën 10. Një pjesë e mirë e banorëve të arsimuar janë punësuar në sektorin publik. Megjithatë shihet se ka shumë banorë me arsim të lartë që janë të papunë.

Megjithatë, sikurse përmendet më sipër shkalla e papunësisë është e lartë jo vetëm për të arsimuarit me arsim të lartë por dhe të tjerë. Sektori privat është kryesori për punësimin. Aktiviteti kryesor ekonomik është bujqësia dhe blegtoria megjithëse ishte e vështirë të kishim një numër të saktë të të punësuarve në këtë sektor që konsiderohet dhe si sektor privat.

| Figura 11. Shpërndarja sipas Sektorëve të Punësimit e Banorëve të Kastriotit |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|  | Sektori Privat |  | Sektori Publik |  | Gjithsej |  |
| Lloji i aktivitetit | Të punësuar | Gra | Të punësuar | Gra | Të punësuar | Gra |
| Transporti dhe telekomunikacioni | 30 | 280 |  |  | 30 |  |
| Aktivitete financiare |  | 2 |  |  |  |  |
| Administrimi publik |  | 3 | 12 | 1 | 12 | 1 |
| Arsimi |  |  | 100 | 30 | 100 | 30 |
| Shëndeti dhe veprimtaritë sociale |  |  | 18 | 17 | 18 | 17 |
| Shërbime sociale kolektive dhe personale |  |  |  |  |  |  |
| Aktivitete të organizmave ndëkombëtare |  | 1 |  |  |  |  |
| Totali | 30 | 3 | 130 | 48 | 160 | 48 |

Afërsisht 160 banorë, nga të cilët 48 gra janë punësuar në degë të tjera si transporti, shërbimet tregtare, bare dhe restorante, shëndetsia dhe shërbime të tjera duke përfshire bujqësinë dhe blegtorinë.
Duke qënë se zhvillimi i ekonomisë lokale të Kastriotit i jep prioritet disa fushave të zhvillimit ekonomik, është e justifikueshme që të kemi më shumë detaje.

## b. Blegtoria

Ky sektor, sikurse u përmend më lart, është sektori ekonomik kryesor për komunën dhe ka numrin më të madh të të punësuarve. Blegtoria është sektor tërheqës dhe vazhdimisht në rritje për komunën. Kushtet natyrore të komunës favorizojnë rritjen e deleve, dhive dhe gjedhëve. Numri i krerëve në përgjithësi ka ardhur duke u rritur nëse i referohemi tabelës që bën një krahasim të vitit 2005 me atë të 2003. Ky zhvillim mund të shpjegohet me disa faktorë si: kërkesa në rritje për produkte blegtorale, shtimi i sipërfaqeve me foragjere (ekzistenca e tokave për kullotë, që zënë 260 ha në komunë), shpenzime jo të mëdha për zhvillimin e gjësë së gjallë, si dhe përshtatja e fermës së vogël për të rritur gjënë e gjallë. Figura 12 na jep një pamje të numrit të gjësë së gjallë në komunë.

| Figura 12. Të Dhënat për Blegtorinë |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Vitet | Të imta | Gjedhë | Shpendë |  |
|  | Dele | Dhi |  |  |
| $\mathbf{2 0 0 5}$ | 3695 | 814 | 2447 | 7900 |
| $\mathbf{2 0 0 3}$ | 2100 | 420 | 1750 | 6000 |

Megjithëse prodhohet shumë mish, pikat e përpunimit të mishit në komunë mungojnë dhe kushtet në përgjithësi janë shumë të këqija. Ka vetëm disa pika (primitive) për grumbullimin dhe përpunimin e qumështit, por këto pika nuk i plotësojnë nevojat e fermerëve në komunë, të cilët kanë përmendur si prioritet ndërtimin e një baxhoje të re dhe moderne në komunë. Një nga problemet kryesore të zhvillimit të blegtorisë mund të përmendim përmiresimin racor, përmiresimin e strukturës së të ushqyerit, krijimi i kushteve të përshtatshme higjeno-sanitare, dhe rritja e numrit të krerëve në çdo fermë. Figura 13 na jep një ide më të qartë për produktet dhe sasinë e tyre që prodhohet në komunë.

| Figura 13. Prodhimtaria e Blegtorisë në Kastriot |  |  |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Delet |  |  | Dhitë |  | Lopët |  | Shpendët |  |
| Mish | Qumësht | Lesh | Mish | Qumësht | Mish | Qumësht | Mish | Veze |
| $\mathbf{3 6 9 5 0}$ | $\mathbf{7 3 9 0 0}$ | $\mathbf{7 3 9 0}$ | $\mathbf{8 1 4}$ | $\mathbf{8 1 4 0 0}$ | $\mathbf{1 8 2 6 9 0}$ | $\mathbf{2 0 3 2 0 0}$ | $\mathbf{7 9 0 0}$ | $\mathbf{1 1 6 5 0 0}$ |

## c. Bujqësia

Bujqësia dhe blegtoria përbëjnë sektorin kryesorë të punësimit në komunën e Kastriotit. Bujqësia në komunën e Kastriotit ashtu si në të gjithë vendin ka pësuar ndryshime të mëdha gjatë periudhës së tranzicionit. Qarku karakterizohet nga fermat e vogla për sa i takon sipërfaqes së tokës dhe fragmentizim të brendshëm të fermave në 4-8 pjesë. Kjo pengon në mënyrë të konsiderueshme produktivitetin e tyre. Gjatë reformimit, krahas me tokën u shpërndanë dhe asete të tjera si traktorë, stalla etj. Toka bujqësore, me një siperfaqe prej 2143 ha, është vendosur mbi një terren malor (5 \% - $25 \%$ pjerresi) dhe fushor. Struktura e tokës në komunën e Kastriotit tregohet në figuren 14.

| Figura 14. Struktura e Tokës në Komunën e Kastriotit |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Tokë Bujqësore (ha) |  |  |  | Livadhe |  |
| Ara (ha) | $\begin{gathered} \text { Pemishte } \\ \text { (ha) } \end{gathered}$ | Vreshta (ha) | Pyje (ha) | kullota (ha) | Të tjera |
| 1945 | 198 | 0 | 899 | 260 | 40 |

Ndryshimet në politikat e bujqësisë influencuan edhe prodhimin dhe orientimin e prodhimeve në komunë sikurse në gjithë qarkun e Dibrës. Karakteristike për këtë periudhë ishte mos prodhimi i disa produkteve që prodhoheshin shumë gjatë periudhës së komunizmit (gruri, thekra, etj...), veçanërisht në zonat malore për shkak të cilësisë së tokës dhe lëvizjes së popullsisë. Prodhimet kryesore të komunës tregohen në figurën 15.

| Figura 15. Prodhimet kryesore në Komunën e Kastriotit |  |  |  |  |  |  |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Drithëra |  |  | Produkte bujqësore |  | Fruta (t) |  |
| Grurë (t) | Misër (t) | Thekër (t) | Të ndryshme (t) | Patate (t) |  |  |
| $\mathbf{1 2 0}$ | $\mathbf{9 2}$ | $\mathbf{6}$ | $\mathbf{6 6}$ | $\mathbf{1 8}$ | 2 | $\mathbf{6 0 0}$ |

Zhvillimi aktual ekonomik i komunës përfshin disa drejtime e aspekte kryesore duke përmendur shfrytëzimin e masivit të gipsit të Korabit, ndërtimin e një baxhoje në Komunë, ngritjen e një linje për përpunimin e frutave, zhvillimin e turizmit malor dhe lumor, etj.... Nxitja dhe përkrahja e këtyre bizneseve është përmendur edhe në Planin e Zhvillimit Lokalë.

Pavarësisht nga gjithë këto mundësi për zhvillim, në qoftë se bëjmë fjalë për burimet natyrore dhe kapitalin Social, niveli i ulët i papunësisë i tejkalon avantazhet e këtyre aseteve. Opinioni i komunitetit e reflekton më së miri këtë problem. Kur janë pyetur për mundesitë e punësimit në komunë, 62.4 \% e banorëve janë shprehur të pakënaqur.



## d. Telekomunikacioni dhe Teknologjia Informuese

Në komunën e Kastriotit është shumë i përhapur komunikimi me rrjetin e lëvizshëm telefonik prej kompanive AMC e Vodafonë. Megjithatë banorët kanë nevojë për përdorimin e telefonisë fikse. Në panairet e ideve të organizuara në fshatra banorët e Kastriotit përmendën një vizion të komunës me shërbim postar dhe telefonik të zhvilluar. Përsa i përket shërbimit postar në komunë ekziston vetëm një postë. Nuk mund të flasim për Teknologji informuese pasi në Kastriot nuk ka asnjë linjë interneti apo kompjutera.

## e. Turizmi

Komuna e Kastriotit ka burime natyrore të pasura e të shumëllojshme. Ka disa monumente kulture, që kanë prejardhjen në shekullin e VI pas krishtit dhe paraqesin interes të madh kulturor dhe historik. Banorët e Kastriotit janë të ndërgjegjshëm për këto burime dhe po perpiqen ti shfrytëzojne disa për të gjeneruar të ardhura. Në komunë ndodhen disa kafe të vogla.

Në përgjithësi mund të themi se komuna e Kastriotit ka shumë burime natyrore dhe njerëzore. Njerëzit janë relativisht të arsimuar dhe me kapacitete. Natyra është e favorshme për blegtorinë dhe disa produkte bujqësore. Klima, natyra e bukur, burimet ujore, dhe monumentet unike kulturore dhe historike po inkurajojnë disi zhvillimin e turizmit familjar. Po për të arritur atje, duhet të
 përmirësohen dhe shume gjëra të tjera. Niveli i ulet kredive për fermerët, niveli i ulët $i$ kujdesit veterinar, dhe kufizimi i mekanikës bujqësore përbëjnë një sfidë në zhvillimin ekonomik të komunës.

## 3. MJEDISI DHE

## INFRASTRUKTURA

## a. Pozita Gjeografike e Komunës

Komuna e Kastriotit është njesi administrative e qarkut të Dibrës. Ajo shtrihet në Veri - perëndim të qytetit të Peshkopisë, në një distancë prej 7 km ( qytet - qendër e komunës).

Komuna Kastroit përbën një nyje të rëndësishme të sistemit rrugor dhe është e ndarë në 15 fshatra:

| Fshati | Tokë Bujqësore (ha) |  | Pyje <br>  <br>  <br> Ara <br> (ha) | Pivadhe <br> Pemishte <br> (ha) | (ha) |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| kullota <br> (ha) | Të tjera |  |  |  |  |
| Borovian | 78 | 11 | 0 | 18 | 2 |
| Kastriot | 127 | 9 | 0 | 37 | 2 |
| Kukej | 62 | 10 | 0 | 24 | 1 |
| Vakuf | 149 | 31 | 0 | 2 | 4 |
| Kishavec | 281 | 62 | 0 | 33 | 5 |
| Kandërr | 304 | 24 | 0 | 8 | 6 |
| Brest i Poshtëm | 105 | 34 | 0 | 0 | 2 |
| Brest i Epërm | 61 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Sohodoll i Vogël | 109 | 0 | 0 | 36 | 2 |
| Sohodoll i Madh | 235 | 10 | 0 | 21 | 7 |
| Limjan | 130 | 0 | 50 | 4 | 3 |
| Vrajnt | 147 | 1 | 549 | 14 | 2 |
| Deshat | 96 | 0 | 300 | 26 | 1 |
| Përgjegëe | 31 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Fushe-Kastriot | 30 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| KOMUNA | $\mathbf{1 9 4 5}$ | $\mathbf{1 9 8}$ | $\mathbf{8 9 9}$ | $\mathbf{2 6 0}$ | $\mathbf{4 0}$ |

Deshat, Limjan, Vrejnt, Borovian,Sohodoll i Madh, Sohodoll i Vogël, Fushë-Kastriot, Kastriot, Përgjegjë, Kandërr, Vakuf, Kishavec, Kukej, Brest i Poshtëm, Brest i Sipërm. Dendësia e popullsisë është 121 banorë për $\mathrm{km}^{2}$. Komuna ka 3,342 ha toke të shpërndarë në këto 15 fshatra.

## b. Burimet Natyrore

Komuna e Kastriotit ka burime të pasura dhe të shumëllojshme natyrore. Ajo ofron një pejsazh të bukur kryesisht malor, me pyje të shumtë e kullota masive, me ujra sipërfaqësore e nëntokësore të bollshme e cilësore, me masivë shkëmborë që i japin variacion në formë e në ngjyrë këtij pejsazhi. Kjo natyrë të bën optimist për mundësitë e zhvillimit të kësaj komune. Kastrioti ka siperfaqe të konsiderueshme me pyje të llojeve të ndryshme e cila ka një bukuri natyrore mbreslënëse. Këto pyje sigurojnë lëndë drusore për djegie, ndërtim etj. ndërkohë ndikojnë në rritjen e shkallës së erozionit dhe probleme të tjera të ambjentit. Pyjet e larta janë në gjendje relativisht më të mirë ndërsa korijet dhe pyjet shkurrore janë dëmtuar seriozisht nga prerjet e pakontrolluara.

## c. Sistemi Rrugor

Nga pikpamja administrative rrjeti rrugor ka dy pronarë: Ndërmarrja e rrugëve rurale Dibër e cila ka nën administrim 6.2 Km rrugë rajonale Koben- Kastriot-Sllove (aksi rajonal Diber-Kukes) dhe komuna që ka në administrim akset rrugore komunale. Duke e konsideruar faktor të rëndësishëm rrjetin rrugor vitet e fundit janë bërë investime të rëndësishme në rrjetin rrugor rural duke përdorur fondet e

| Figura 19. Rrjeti Rrugor në Kastriot |  |  |  |  |
| :---: | :--- | :--- | :--- | :--- |
| Rrugë rurale <br> rajonale $(\mathbf{k m})$ | Rrugë rurale <br> komunale $(\mathbf{k m})$ | Rrugë Lagje <br> $(\mathbf{k m})$ |  |  |
| Asfalt. | Paasfalt. | Asfalt. | Paasfalt. | Asfalt. | Paasfalt. |  | $\mathbf{1 0}$ | $\mathbf{0}$ | $\mathbf{2 5 . 1}$ |
| :---: | :--- | :--- | :--- | buxhetit të shtetit, donatorë të ndryshëm si dhe nga vetë komuna. Qendra e komunës lidhet me qytetin e Peshkopisë nëpërmjet rrugës nacionale Peshkopi - Kala e Dodës-Kukës dhe segmentit rrugor Vakuf-Peshkopi. Aksi rrugor Vakuf-Peshkopi është i asfaltuar dhe u shërben fshatrave Vakuf, Kishaves të kësaj komune, ndërsa pjesa tjetër e rrugëve është me kalldrëm dhe zhavor si dhe rrugë dheu. Rreth 28 km rrugë auto lidhin fshatrat e komunës me qendrën e komunës dhe me rrugën nacionale. Ato janë të paasfaltuara. Rrugët brenda fshatrave janë të kalldrëmta por me cilësi që lënë për të dëshiruar. Po të vështrosh me vëmendje hartën ku paraqitet sistemi rrugor i komunës Kastriot vihet re se akset kryesore të kësaj komune nuk i shërbejnë vetëm banorëve të fshatrave të Kastriotit por dhe fshatrave të tjerë të komunave të tjera. Aktualishte aksi rajonal Kastriot-Peshkopi ka një intensitet të madh lëvizje



400-500 makina të llojit të ndryshëm të të gjashtë komunave: Kastriot, Fushë-Cidhën, Arras, Zall Dardhë, Sllovë, Kala e Dodës si dhe të rrethit Kukës.
Sipas opinionit qytetar i cili tregohet dhe në figurën 20, gjendja e rrugëve lë për të dëshiruar.

## d. Furnizimi me Energji Elektrike

Furnizimi me energji elektrike realizohet nga sistemi qendror i vendit dhe komuna Kastriot ka veresi te plote nga nenstacioni elektrik i qytetit te Peshkopise. Vihen re probleme te ndryshme te cilat vijne si rezultat i ngarkeses se madhe ne kabinat kolektive elektrike si dhe nga amortizimi i rrjetit te brendshem shperndares te energjise. Fuqizimi dhe ndertimi i kabinave te reja per fshatrat dhe lagjet me problematike si dhe permiresimi i rrjeti shpernades do te ishte nje nga prioritetet me kryesore ne kete fushe jo pak te rendesishme te jetes.

| Figura 21. Rrjeti i Furnizimit me Energji Elektrike ne Kastriot |  |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Rrjeti Kryesor <br> TL $(\mathrm{km})$ | Rrjeti kabllor I TU <br> $(\mathrm{km})$ | Numri i Kabinave <br> Elektrike | Numri i Transfor- <br> matoreve | Perfitues <br> (familje) |  |  |
| $\mathbf{2 5}$ | $\mathbf{2 5}$ | $\mathbf{1 6}$ | $\mathbf{1 6}$ | $\mathbf{1 8 3 9}$ |  |  |

## e. Furnizimi me Uje te Pijshem

Furnizimi me uje te pijshem te komunitetit, aktualisht perben nje prioritet per qeverisjen qendrore dhe ate vendore. Kjo shikohet jo vetem ne aspektin sasior por edhe ate cilesor dhe te dy lidhen drejtperdrejt me permiresimin e cilesise se jetes ne komune. Per furnizimin me uje te pijshem ne komune perdoren kryesisht dy menyra: me ujesjelles dhe cezma siperfaqesore. Furnizimi me uje te pijshem i popullsise se komunes realizohet prej 12 ujesjellsash, 10.4 km linje e jashtme dhe 6.9 km rrjet i brendshem i fshatrave. Nga 1787 familje qe ka aktualisht komuna, 1288 prej tyre furnizohen me uje te

| Figura 21. Rrjeti i Furnizimit me Uje te |  |
| :---: | :--- | :--- |
| Pijshem |  | Fshati \(\left.\begin{array}{c}Gjatësia e <br>

rrjetit <br>
shpërndarës <br>
(km)\end{array} \quad $$
\begin{array}{c}\text { Gjatesia e } \\
\text { rrjetit te } \\
\text { jashtem } \\
\text { (km) }\end{array}
$$\right]\) pijshem nga rrjeti.Duhet theksuar fakti se edhe pse ne dukje eshte nje shifer e madhe dhe e kenaqshme e furnizimit me uje te pijshem ka plote probleme me furnizimin e tyre siç jane: furnizimi me orar i familjeve, furnizimi me cesma publike dhe ne disa raste keto ndodhen larg vendbanimeve.
Fshatrat Vakuf, Pergjeshe, Kishavec jane aktualishte pa uje te pijshem dhe banoret mundohet t'a zgjidhin kete problem me puse apo burime te vegjla te ujit. Po ashtu ne fshatin Kanderr duke qene pika fundore e ujesjellesit te komunes ka nje furnizim shume te paket me uje te pijshem.


Sikurse shihet dhe nga opinioni qytetar, rreth 52 \% e popullsise shprehen qe jane te kenaqur me sasine dhe cilesine e ujit te pijshem.

## f. Kanalizimi i Ujrave te Zeza dhe te Bardha

Kanalizimi i ujrave te zeza dhe te bardha eshte nje element i infrastruktures qe ka filluar te vleresohet sidomos ne vitet e fundit.
Menyra me e perhapur per sistemimin e ujrave te zeza ne fshatra eshte ajo me gropa septike individuale, mosfunksionimi i te cilave shpesh sjell rrjedhjen e tyre ne rruge. Edhe ne ato fshatra ku terreni favorizon per derdhjen e tyre ne perrenj, lumenj etj. jane shfaqur probleme lidhur me mirembajtjen e tyre. Ne komune mungojne Kanalizimet e
 ujrave te zeza. Aktualisht kjo perben dhje nje problem per komunen. Sikurse shihet dhe nga opinioni qytetar i dale nga anketimi i bere ne pranvere te 2005, 94\% e popullsise shprehen se jane te pakenaqur ose shume te pakenaqur me kanalizimet e ujrave te zeza.

## 4. QEVERISJA E KOMUNES

## a. Organika e Komunes Kastriot

Ne organiken e vet administrata e Komuna e Kastriotit numeron 12 (dymbedhjete) punonjes. Me poshte jane te ilustruar dhe te ndare sipas departamenteve:

Figura 25. Organika e Komunes se Kastriotit


## b. Buxheti i Komunes

| Figura 26. Te ardhurat e komunes (ne mije leke) |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Viti | Transferta <br> (granit) nga <br> Buxheti i <br> shtetit | Fonde te <br> kushtezuara <br> nga Qeveria <br> (ministrite) | Te <br> ardhurat <br> e vete <br> Komunes | Total |
| 2003 | 12244 | 36357 | 1800 | 50401 |
| 2004 | 13844 | 42645 | 2718 | 59211 |
| 2005 | 20141 | 46826 | 3883 | 70850 |

Buxheti i komunes per vitin 2005 eshte $70,850,000$ leke. Kjo sasi sikurse vihet re dhe ne figuren 26 eshte shtuar shume pak ne tre vitet e fundit. Pjesa me e madhe e te ardhurave vjen nga fondi i kushtezuar i qeverise dhe buxheti i shtetit.
Kontributi i komunes ne krijimin e te ardhurave mbetet i vogel dhe eshte 3,883,000 leke, pra rreth $5.5 \%$ e shumes totale te buxhetit prej te cilit pjesen dermuese e kapin shpenzimet operative. Pjesa me e madhe e buxhetit shkon per shpenzimet operative dhe vetem $3,300,000$ leke ( $4.7 \%$ ) jane planifikuar per investime kryesisht per shkollat, ujesjellsat dhe kanalizimet e ujrave te zeza

| Figura 27. Ku shkojne te ardhurat (Shpenzimet e Komunes per vitin 2005) |  |  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Funksionet | Shpenzimet dhe te dalat |  |  |  |  |
|  | Totali | Pagat | Kontributi Sigurimeve Shoqerore | Shpenzime operative\& mirembajtje | Investime |
| 1.Administrata e pergjithithshme | 9433860 | 4110900 | 1007960 | 4315000 |  |
| 2.Sherbime publike | 6527835 | $=$ |  | 4868244 | 1659591 |
| 3.Arsimi | 37274748 | 26790677 | 8046551 | 2437520 |  |
| 4.Shendetesia | 5966716 | 3976716 | 1180000 | 810000 |  |
| 7.Te tjera(Gj.Civile) | 526.038 | 375000 | 61000 | 90038 |  |
| Nga keto:Fondi rezerve | 273.000 |  |  | 273000 |  |
| TOTALI | 60002197 | 35253293 | 10295511 | 12793802 | 1659591 |

Kete vit, rritja e te ardhurave eshte parashikuar kryesisht nga tatimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogel dhe nga disa tarifa sherbimi (zgjerim baze jo rritje niveli).

## c. Pjesemarrja Qytetare

Komuniteti i Vithkuqit eshte i interesuar qe te mare pjese ne procesin e vendimmarjes ne komunen e tyre. Rreth 68.6 \% e familjeve te intervistuara shprehen interesin e tyre ne kete ceshtje. Megjithate pjesemarrja vazhdon te ngelet e ulet: 63.4 \% e banoreve te intervistuar shprehen se nuk kane mare pjese ne asnje aktivitet te organizuar ne te mire te zhvillimit te komunes. E njejta gje mund te thuhet per pjesemarjen ne takime te hapura te komunes. Takimet ne komunitet gjithashtu nuk terheqin interesin e shume banoreve; 53.1 \% e tyre shprehen se nuk kane mare pjese asnjehere ne keto takime megjithate $33 \%$ shprehen se kane qene vullnetar ne 3-4 aktivitet te organizuar ne grup ne vit.
Keto te dhena e kane nxitur qeverisjen vendore te Kastriotit qe te perkushtohen ne nxitjen dhe inkurajimin e pjesemarrjes qytetaresi nje nga elementet e qeversjes se mire. Kjo po ndodh sepse qeveria vendore eshte e ndergjegjshme per rendesine e perfshirjes se zerit dhe nevojave te komunitetit ne inisiativat per zhvillimin lokal gjate gjithe procesit: qe nga konceptimi dhe deri tek monitorimi dhe vleresimi i programeve dhe krijimi i nje ambjenti te mire per nxitjen e partneritetit midis autoriteteve lokale dhe komunitetit.


| Objektivi Strategjik2: Zhvillimi i industrise nxjerrse te Gipsit |
| :---: |
| Duke patur burime te mjaftueshme nentoksore qe shtrihen ne |
| territorin e komunes si gipsi, argjilat dhe bojrat e dheut synohet |
| dhe garantohet nje e ardhme e sigurte per banoret dhe familjet e |
| tyre. Shfrytezimi i tyre do te thote ulje te papunesise per kete |
| komune si dhe nje "bum" zhvillimi ekonomik. Realizimi i ketij |
| objektivi garanton nje punesim te sigurte dhe afatgjate te banoreve |
| te komunes. Sensibilizimi per burimet nentoksore dhe gatishmeria |
| e komunes per bashkpunim perbejne nje faktor kryesor.. |


| Objektivi Strategjik 4: Zhvillimi dhe nxitja e marketingut |
| :--- |
| Nisur nga kushtet dhe ecuria e tregut dibran e ekspozuar nga <br> tregjet e tjera si ai i Maqedonise dhe i Kosoves shihet <br> domosdoshmeria e nxitjes se marketingut te prodhimeve te <br> vendit per te bere te mundur sigurimin e tregut te shitjes. Ky <br> marketing duhet te zhvillohet paralelisht me zhvillimin e <br> bujqesise, frutikultures dhe blektorise per te bere te mundur <br> arritjen e qellimit final sigurimin e qendrueshmerise se <br> bizneseve te vogla dhe te mesme. |
| ines |


| FUSHA PRIORITARE: Zhvillimi Ekonomik |  |  | STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO RAJONALE QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE PRIORITARE |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE |  | 1. Zhvillimi i bujqesise (a-Frutikultura dhe b-blektoria) |  |  |
|  |  | 2. Zhvillimi i industrise perpunuese te argjiles dhe gipsit |  |  |
|  |  | 3. Permiresimi i industrise perpunuese te produkteve bujqesore dhe blektorale | 1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social <br> 2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Diber |  |
|  |  | 4. Zhvillimi dhe nxitja e marketingut |  |  |
|  |  |  | 3. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin |  |
| O.S | Hapat e veprimit |  |  | Koha e realizimit |
| 1/a | FRUTIKULTURA |  |  |  |
|  | A/1-Shtimi i rrenjeve te drureve frutor dhe ngritja e 2-3 pemetoreve model per tete fshatra |  |  | 2005-vazhdim |
|  | A/2-Ndertimi i magazinave te pershtatshme per ruajtjen e prodhimeve frutikulturore. |  |  | 2006-2007 |
|  | A/3-Kreditim dhe mbeshtetje per mekanike bujqesore per realizimin e sherbimeve ne pemtari. |  |  | Deri ne 2010 |
|  | A/4-Organizimi i shoqates se prodhuesve te frutave me synim kooperimin e prodhimit dhe organizimin e tregtise se lire |  |  | 2006-2008 |
|  | A/5-Realizimi i asistences teknike per te gjithe etapat e zhvillimit te prodhimit te frutave me specialist te fushes |  |  | Vazhdimisht |
|  |  |  |  |  |
| 1/b | BLEGTORIA |  |  |  |
|  | B/1-Permiresimi racor i blektorise dhe rritja e numrit te krereve (veçanerisht i lopeve) dhe fermave blegtorale |  |  | 2005-vazhdim |
|  | B/2-Shtimi i bazes ushqimore per blegtorine per fermat blegtorale |  |  | 2006-vazhdim |
|  | B/3-Organizimi i fermave te vogla prodhuese te lopeve 10-15 kreresh dhe tufave te viçave per majmeri |  |  | 2007-vazhdim |
|  | B/4-Futja e mekanikes ne prodhimin foragjer dhe blektoral per lehtesim te punes dhe uljen e kostos se prodhimit |  |  | 2007-vazhdim |
|  | B/5-Mbeshtetje me asistence teknike per problemet e prodhimit blektoral e foragjer sipas fazave te prodhimit me specialiste te fushes |  |  | Vazhdimisht |
| 2. | 1-Realizimi i nje studimi te plote mbi volumet e gipsit dhe argjilave ne Komunen e Kastriotit |  |  | Maj 2006 |
|  | 2-Organizimi i nje konference me donatoret dhe subjekte te interesuara per shfrytezimin e gipsit dhe argjiles |  |  | Shtator 2006 |
|  | 3-Kreditimi i biznesit vendas per ndertimin e nje linje te shfrytezimit te argjilave ne Komunen e Kastriotit |  |  | 2006-2007 |
|  | 4-Ngritja e nje linje te perpunimit te gipsit ne Komunen Kastriot |  |  | 2008-2015 |
| 3. | 1-Ngritja e dy qendrave frigoriferike per ruajtjen e frutave |  |  | 2009.... |
|  | 2-Ngritja e nje baxhoje ne Kastriot (qender te komunes) |  |  | 2006 |
|  | 3-Ngritja e nje linje te perpunimit te frutave |  |  | 2010 |
|  | 4-Pajisja e blektoreve me kontenjere ftohes dhe bote transporti per qumshtin |  |  | 2006 |
|  | 5-Ngritja e nje linje perpunuese te mishit dhe nenprodukteve te tij. |  |  | 2010 |
| 4- | 1-Realizimi i nje prodhimi cilesor bujqesore dhe blektoral per konkurim ne tregun rajonal e me gjere |  |  | Vazhdimisht |
|  | 2-Sigurimi i amballazhimit per prodhimet cilesore te Komunes |  |  | 2006-2008 |
|  | 3-Ngritja e nje tregu komunal per prodhimet e banoreve te komunes kastriot ne tregun e Peshkopise |  |  | 2007 |
|  | 4-Njohja me strukturat e tregut, me qellim pregatitjen e tregtarit per cdo moment te tregetise. |  |  | Vazhdimisht |



## Objektivi 1: Zhvillimi I Bujqesise (Blektorise dhe Frutikultures)

| Zhvillimi i bujqesise synon rritjen e prodhimeve blegtorale dhe frutikulturale nepermjet shtimit te krereve, permiresimin rracor te tyre si dhes mase $150 \%$ te siperfaqeve te mbjella me drure frutore ne kete komune. Paralelisht me keto duhet te krijohen bazat dhe mundesite e trege ketyre produkteve, baze kjo qe do te sherbente si nje stimul per banoret. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Konkrete/Shenime | Deri ne vitin: |
| A/1 - Shtimi i rrenjeve te drureve frutor dhe ngritja e 2-3 pemetoreve model ne tete fshatra | Ndergjegjesim per nismen per rritjen e numrit te rrenjeve dhe parcelave me drure frutor <br> 4 Sigurimi i fidaneve me vegjetacion te shpejte per ndertimin e pemetoreve model ne tete fshatrat qe sigurojne kushte dhe terrenin e pershtatshem per ferma bashkohore. <br> *Explorimi i mundesive kane per financim | 2005, ne vazhdim |
| A/2 - Ndertimi i magazinave te pershtatshme per ruajtjen e prodhimeve frutikulturore. | $\$$ Identifikimi i ambienteve te ish-fermes se Kastriotit <br> $\$$ Studimi i mundesive per pershtatjen e tyre per magazina te grumbullimit te produkteve. | 2006-2007 |
| A/3 - Kreditim dhe mbeshtetje per mekanike bujqesore per realizimin e sherbimeve ne pemtari. | 4 Vendosja e kontakteve te perbashketa me banka dhe donatore te ndryshem per thithjen e kredive me interes te ulet e shumevjecar per sigurimin e paisjeve bujqesore. <br> *Mbeshtetja dhe subvensionimi nga shteti i subjekteve qe deshirojne te organizojne aktivitetin e tyre ne fushen e zhvillimit te frutikultures. | Deri ne 2010 |
| A/4 - Organizimi i shoqates se prodhuesve te frutave me synim kooperimin e prodhimit dhe organizimin e tregtise se lire | 4Organizimi i te githe prodhuesve ne nje shoqate me vete. <br> *Nenshkrimi i nje marrveshje bashkpunimi ndermjet tyre per kooperimin e prodhimit. <br> *Sigurimi i tregut nga perfaqesuesite shoqates. <br> $\$$ Vendosja e marrveshjeve per sigurimin e prodhimit dhe te fermave nga shogerite e sigurimeve. | 2006-2008 |
| A/5 - Realizimi i asistences teknike per te githe etapat e zhvillimit te prodhimit te frutave me specialist te fushes | *.Bashkpunim i vashdueshem me MBU (DBU-Diber) per dhenien e asistences teknike. <br> $\$$ Ngritja e nje grupi me agronom te kualifikuar per gjurmimin dhe eleminimin e semundjeve. | vazhdimisht |
| B/1 - Permiresimi racor i blektorise dhe rritja e numrit te krereve (vecanerisht lopeve) dhe fermave blegtorale | *Propagandimi i nismes per rritjen e numrit te bagetive dhe produkteve blektorale ne Kastriot sidomos i gjetheve pasi ka kushte te pershtatshme per shtimin e tyre. <br> *Sigurimi me material racor per fshatrat duke kontaktuar dhe kerkuar mbeshtetjen e MBU, GTZ, SIDA, Fondi I Financimit Rural etj. | 2005, ne vazhdim |
| B/2-Fuqizimi i bazes ushqimore per blegtorine per fermat blegtorale | *Ngritja e nje grupi te specializuar me agronom nga komuna per dhenien e asistences ne te ushqyerit dhe sigurimin e bazes ushqimore. <br> *Bashkepunim I vazhdueshem me programet financuese te MBUse dhe Drejtorite Rajonale te bujqesise dhe ushqimit | 2006, ne vazhdim |
| B/3-Organizimi i fermave te vogla prodhuese te lopeve $10-15$ kreresh dhe tufave te viçave per majmeri | \$Krijimi i nje marrveshje afatgate mes blektoreve per krijimin e minifermave te perbashketa prodhuese te lopve dhe te viçave per majmeri. <br> \$ Ndergjegjesimi i komuniteti ne lidhje me keto mareveshje | 2007, ne vazhdim |


| B/4-Futja e mekanikes ne prodhimin foragjer dhe blektoral per lehtesim te punes dhe ulje te kostos se prodhimit |  | Ndergjegjesim mbi nevojen, mundesine dhe mbeshtetjen per sigurimin e mekanikes bujqesore e foragjere. <br> Vendosja e kontakteve te vazhdueshme me BA qe vepron ne Diber, Fondacioni i Financimit te Zonave Malore, Mada, MBU per kredit e mekanikes bujqesore | 2007, ne vazhdim |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| B/5-Mbeshtetje me asistence teknike prodhimit blektoral e foragjer sipas fa prodhimit me specialiste te fushes | problemet e te | Bashkpunim i vashdueshem me MBU (DBU-Diber) per dhenien e asistences teknike. Ngritja e nje grupi me agronom te kualifikuar per gjurmimin dhe eleminimin e semundjeve. | vazhdimisht |
| Objektivi 2: Zhvillimi i industrise perpunuese e argjiles dhe gipsit |  |  |  |
| Zhvillimet gjeologjike te hershme kane favorizuar prezencen e pasurive natyrore teper te vyera dhe ne nje mase te konsiderueshme si gipset e Korabit, Kastriotit, bojrat e dheut, burime te cilat nuk jane shfrytezuar dhe qe perbejne nje mundesi zhvillimi te sigurte te kesaj komune. Viteve te fundit eshte vene ekonomike dhe shkak per kete eshte shkaterrimi i fermes, e minifabrikes se tullave Vakuf, e minifabrikes se prodhimit te tjegullave ne Kastriot te cilat u radheve te te papuneve. Riaktivizimi i shfrytezimit te argjiles si dhe zhvillimi i industrise nxjerrese te gipsit do te krijonin mundesite e nje te ardhme te sid |  |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Kon | henim | Deri ne vitin: |
| 2.1. Realizimi i nje studimi te plote mbi volumet e gipsit dhe argjilave ne Komunen e Kastriotit | $*$ Vendos <br>  mbi gip <br> $*$ Bashkp <br>  ketyre p | korespondences se rregullt me Sherbimin Gjeologjik Shqiptar per realizimin e nje studimi gjeologjik dhe argjilat <br> i ngushte me Sherbimin Gjeologjik shqiptar (Dega Diber) per fillimin e procedurave te legalizimit te rive. | 2006, ne vazhdim |
| 2.2 Organizimi i nje konference me donatoret dhe subjekte te interesuara per shfrytezimin e tyre. | \& Identifik <br> \$ Kontakte <br> te Qarku <br> \$ Publikim | institucioneve te tjera apo individeve te interesuar per nxjerrjen, perpunimin e gipsit. vazhdueshme me Institucione Shkencore Gjeologjike, Keshillin e Qarkut Diber, Isntitucionin e Prefektit er per organizimin e nje konference donatoresh dhe te interesuarish per shfrytezimin e ketyre pasurive. je "guide pasurishe" per komunes Kastriot. | 2006 e ne vazhdim |
| 2.3 Kreditimi i biznesit vendas per ndertimin e nje linje te shfrytezimit te argjilave te kastriotit | *Bashkren nje linje | programesh me banka dhe institucione kredidhenese per kreditimin e biznesit vendas per ndertimin e frytesimit te argjilave. | 2007-2008 |
| 2.4. Ngritja e nje linje te perpunimit te gipsit ne Komunen Kastriot | *Bashku | donatore per ndertimin e nje impianti te perpunimit te gjipsit brenda territorit te komunes. | 2008-2015 |
| Objektivi 3: Permiresimi i industrise perpunuese te produkteve bujqesore dhe blektorale |  |  |  |
| Industria perpunuese e produkteve bujqesore dhe blektorale aktualish ka mbetur ne faza teper primitive dhe qe nuk sigurojne te ardhurat e pritshme per prodhimet e molles, dardhes, qershise, rrushit shiten ne treg te lire me çmime qe nuk justifikojne aspak koston e tyre dhe ne disa raste ngelin ne fushe per tregut. Zhvillimi i industrise perpunuese te produkteve bujqesore dhe te atyre blektorale eshte pare si nje prioritet per te ardhem dhe qe do te ndikoje socialo-ekonomike te komunitetit. |  |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat K | e/Shenim | Deri ne vitin: |


| 3.1. Ngritja e dy qendrave frigoriferike per depozitimin e frutave | Vendosja e nje kontrate afatgjate me pronaret qe disponojne ambientet e duhura brenda territorit administrativ te komunes (F.Kastriot) <br> Aktivizimi i shoqates se prodhimit te frutave per sigurimin e paisjeve me kredi nga Banka Tregtare Agrare. | 2009 |
| :---: | :---: | :---: |
| 3.2. Ngritja e nje baxhoje ne Kastriot (qender te komunes) | Studimi i prefizibilitetit <br> Kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut dhe donatore te ndryshem per mundesi financimi. | 2006 |
| 3.3. Ngritja e nje linje te perpunimit te frutave | Identifikimi i hapesires ku mund te ndertohet linja ne fjale <br> Kontaktimi me Drejtorine e Bujqesise dhe Ushqimit per dhenien e asistences se mundshme teknike Kontaktimi me bizneset e medha te rajonit per ndertimin e nje linje moderne dhe kualitetative | 2010 |
| 3.4. Pajisja e blektoreve me kontenjere ftohes dhe bote transporti per qumshtin | Sensibilizimi i blektoreve per domosdoshmerine e sigurimit te nje paisje te tille per sigurimin e prodhimit te tyre. \#Sigurimi nga komuna e nje makine transporti per grumbullimin e prodhimit ne te gjitha fshatrat. | 2006 |
| 3.5. Ngritja e nje linje perpunuese te mishit dhe nenprodukteve te tij. | Identifikimi i hapesires ku mund te ndertohet linja ne fjale <br> Kontaktimi me Drejtorine e Bujqesise dhe Ushqimit per dhenien e asistences se mundshme teknike Kontaktimi me bizneset e medha te rajonit per ndertimin e nje linje moderne dhe kualitetative | 2010 |
| Objektivi 4: Zhvillimi dhe nxitja e marketingut |  |  |
| Ne kushtet e ekonomise se tregut, me qellim futjen ne treg me te gjithe kushtet dhe superioritetin qe karakterizon prodhimin vendas, zhvillimi i nje marketi kohes do te perbente avantazh dhe do te siguronte shitje te sigurta dhe te vazhdueshme. Nxitja e marketingut per rajonin e Dibres ne kushte konkrete pert per te perballuar tregjet fqinje te Maqedonise dhe te Kosoves, tregje te cilat ne realitet kane renduar ne pergjithesi sigurimin e tregut per prodhimet dibra |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Konkrete/Shenim | Deri ne vitin: |
| 4.1. Realizimi i nje prodhimi cilesor bujqesore dhe blektoral per konkurim ne tregun rajonal e me gjere | Krijimi i nje stafi te pregatitur agronomesh per ndjekjen dhe ecurine e zhvillimit te prodhimit. \#Subvension nga shteti per farerat dhe pesticidet | 2006, ne vazhdim |
| 4.2. Sigurimi i amballazhimit per prodhimet cilesore te Komunes tone | Lehtesimi i iniciativave private <br> Regjistrimi i shoqates se prodhueseve si person Juridik ne gjykate. <br> Partnerizim me shoqeri te medha brenda vendit per sigurimin e amballazheve dhe etiketave | 2006-2008 |
| 4.3. Ngritja e nje tregu komunal per prodhimet e banoreve te komunes Kastriot ne tregun e Peshkopise | 4 Studimi i prefizibilitetit per te pare mundesite e ndertimit te nje tregu komunal ne tregun e madh te Peshkopise ne nje dite te javes <br> \#Bashkepunimi dhe kontaktim i vazhdueshem me Dhomen e Tregtise, Bashkine Peshkopi dhe Keshillin e Qarkut per te nxitur realizimin e kesaj sipermarrje. | 2007 |
| 4.4. Njohja me strukturat e tregut, me qellim pregatitjen e tregtarit per cdo moment te tregetise. | 4 Bashkpunim me Dhomen e Tregtise Peshkopi. <br> $\$$ Trajnime te vazhdueshme te tregtareve te vegjel mbi tregun dhe te fshehtat e tij. | 2006- ne vazhdim | permiresimit dhe mirembajtjes se sistemit te ujit te pijshem dhe kanalizimit te ujrave te bardha, rehabilitimit dhe mirembajtjes se kanalave vaditese dhe atyre kulluese, mbrojtjes se mjedisit duke u kushtuar rendesi te vecanta mbrojtjes se pyjeve nga zjarr si dhe mbrojtjes se tokes nga erozioni. Ne te njejten kohe rendesi e vecante i kushtohet studimit te planit rregullues per komunen i cili do ndihmoje ne te njejten kohe edhe zhvillimin e infrastruktures duke krijuar keshtu lehtesira. Prioritet i jepet dhe permiresimit te sherbimeve te tjera publike sic jane telekomunikacioni, sherbimi i pastrimit, forcimi i sinjalit televiziv, etj...


Objektivi Strategjik 2: Permiresimi dhe mirembaitja e rrjetit rrugor

| Ne permiresimin dhe mirembajtjen e rrjetit rrugor prioritet eshte |
| :---: |
| asfaltimi I segmentit rrugor Kuben-Kastriot, Kastriot-Vakuf, |
| rruges se Sohodollit dhe te Deshatit si dhe riparimi I rrugeve te |
| fshatrave te tjere te komunes. Dhe ne nje periudhe afatgjate do |
| ti kushtohet rendesi sistemimit te rrugeve brenda fshatrave. |



| $\begin{array}{c}\text { Objektivi Strategjik 4: Permiresimi } i \\ \text { sherbimit te pastrimit }\end{array}$ |
| :---: |
| Sistemimi i territorit te komunes perfshin |

hartimin e planeve rregullues per cdo fshat te komunes, caktimi i vendeve te depozitimit te mbeturinave familjare si
 dhe azhornimin e rrjetit inxhinierik (rrjeti
 komunes.
bjektivi Strategjik1: Rehabilitimi dhe mirembajtja e sistemit ujites dhe kullues
Permiresimi i sistemit te vaditjes se komunes do te kishte nje impakt Permiresimi i sistemit te vaditjes se komunes do te kishte nje impakt
pozitiv drejt nje zhvillimi te qendrueshem ekonomik ku me kryesoret jane kanali i Ostushit (Setes), kanali i Grames (Sohodoll) dhe kanali vadites Guri i Kuq- Vakuf - Kanderr.


| O.S | Indikatoret Sasior | Aktuale 2005 | I synuar 2006 | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 1. | 1.Numri i kanaleve vadites | 2 (sisteme) | 3 | 5 | 5 |
|  | 2.Siperfaqja e tokes nen uje | 1650 | 1800 | 2000 | 2270 |
|  | 3.Numri i familjeve perfituese | 1230 | 1400 | 1600 | 1840 |
|  | Indikatoret cilesor |  |  |  |  |
|  | 1.\%e banoreve te pakenaqur nga KUB | 89.2\% | 80 \% | 60 \% | $45 \%$ |
| O.S | Indikatoret Sasior | Aktuale 2005 | I synuar 2006 | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| 2. | 1. Km e rrugeve te asfaltuara | 0 | 4.2 | 7.4 | 13.5 |
|  | 2. Numri I fshatrave me rruge te asfaltuara. | 0 | 4 | 9 | 9 |
|  | 3..Numri i fshatrave me rruge te rregulluara pjeserisht. | 8 | 12 | 15 | 15 |
|  | Indikatoret Cilesor |  |  |  |  |
|  | 1. Perqindja e banoreve te pakenaqur me gjendjen e rrugeve ne fshatin e tyre. | 71.6\% | 55\% | 40\% | 25\% |
|  | 2.Perqindja e banoreve te pakenaqur nga gjendja aktuale e rrugeve te komunes | 47.4\% | 40\% | 27\% | 15\% |
| O.S | Indikatoret Sasior | Aktuale 2005 | I synuar 2006 | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| 3. | 1.Numri i familjeve qe furnizohen me Uje te pijshem | 1160 | 1700 | 1800 | 1840 |
|  | 2.Numri i ujesjellsave te rinj | 0 | 1 | 2 | - |
|  | 3.Numri i Ujesjellsave te rikonstruktuar | 0 | 1 | 2 | - |
|  | Indikatoret Cilesor |  |  |  |  |
|  | 1. Perqindja e banoreve te kenaqur me cilesine e ujit te pijshem | 60.8\% | 70.0 \% | 80.0\% | 90.0\% |
|  | 2.Perqindja e banoreve te kenaqur me sasine e ujit te pijshem | 53.0 \% | 64.0\% | 75.0\% | 88.0\% |
| O.S | Indikatoret Cilesor | Aktuale 2005 | I synuar 2006 | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| 4 | 1.Perqindja e popullsise te kenaqur me pastertine e komunes ne teresi | 21.1\% | $35 \%$ | $55 \%$ | 75 \% |
|  | 2.Perqindja e popullsise te kenaqur me pastertine e fshatit te tyre | 45.8\% | $55 \%$ | 70 \% | $85 \%$ |
| O.S | Indikatoret Cilesor | Aktuale 2005 | I synuar 2006 | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| 5. | 1. Perqindja e fshatrave me rrjet telefonik |  |  |  |  |
|  | 2. Numri i fshatrave me sherbim postar | 1 | 2 | 8 | 13 |



| 2. Riparimi I rrugeve te fshatrave nga qendra e komunes ne cdo fshat, konkretisht ne : Limjon, Vrenjt, Sohodoll I Vogel, Kuke e Kastriot, Pergjegjaj, Brest I Eperm, Brest I Poshtem, Kander, Kishavec. | Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti) - kush? kur? sa? <br> Projekti teknik - kush? kur? sa? <br> Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh. <br> Prokurimi dhe ndertimi: kush? kur? sa? | 2007- <br> vazhdim |
| :---: | :---: | :---: |
| 3. Asfaltimi i rrugeve Kastriot-Vakuf dhe Lapidari i Sohodollit-Sohodoll | Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti) - kush? kur? sa? <br> Projekti teknik - kush? kur? sa? <br> Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh. <br> Prokurimi dhe ndertimi: kush? kur? sa? | 2008 |

Objektivi 3: Permiresimi I sistemit te furnizimit me uje dhe kanalizimet e ujrave te zeza

| Duke qene nje komune me potenciale per zhvillimin e turizmit dhe atij ekonomik nje nga prioritet e komunes se Kastriotit eshte edhe permiresimi I sistenit ujrave te zeza. Kjo do te realizohet nepermjet zgjerimit te rrjetit te ujesjellsave dhe permirsimit te atyre ekzistues , vazhdimit te ndertimit te Ujesjellesit te te ujrave te zeza ne fshatrat e saj.. |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Konkrete/Shenim | Deri ne vitin: |
| 1. Ndertimi i Ujesjellesit te Sopanikes | Ky projekt eshte ne vazhdim dhe me financimin e fundit ne vlere 20.000.000 lek linja kryesore e ketij ujesjellesi ka arritur deri ne kufijt e komunes ne vendin e quajtur Ostush. <br> Te kerkohet prane MRRTT (DPUK) vazhdimi i investimit me nje fond me rreth 38.000 .000 lek, fond i cili do te zgjidh problemin me uje te pijshem per fshatrat Kanderr, Kishavec, Pergjegje, Vakuf, Kuke etj. | 2006 |
| 2.Rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te fshatit Sohodoll, ndertimi i depos 100 m 3 dhe rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te fshatit Vrejnt. | Kontaktim me Drejtorine e Ujesjelles Kanalizimeve per realizimin e projektit sipas kushteve dhe standarteve te kohes.. <br> Futja e projektit ne listen e objekteve prioritare per vitin 2007-2009 | 2007-2009 |
| Ndertimi i Kanaleve te ujrave te zeza ne Deshat, Borovian, Brest i Poshtem, Brest i Eperm, Sohodoll i Vogel dhe Pergjegjaj | Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti) - kush? kur? sa? <br> Projekti teknik - kush? kur? sa? <br> Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh. <br> Prokurimi dhe ndertimi: kush? kur? sa? | 2008 |


| Ndertimi Kanaleve te Ujrave te Zeza ne fshatrat Vrenjt, Limjon, Sohodoll i Madh, Kander, Kishavec, Fushe Kastriot dhe Vakuf. | Vleresimi i gjendjes (prefizibiliteti) - kush? kur? sa? <br> Projekti teknik - kush? kur? sa? <br> $\$$ Percaktimi i mekanizmit te finacimit - komunikim i vazhdueshem me komunitetin perfshirjen dhe kontributin e tyre ne keto projekte, perfshirja e projekteve ne buxhetin vendor, si dhe kontakte te vazhdueshme me Keshillin e Qarkut per mundesi investimesh. <br> Prokurimi dhe ndertimi: kush? kur? sa? | 2010 |
| :---: | :---: | :---: |
| Objektivi 4: Permiresimi i sherbimt te pastrimit |  |  |
| Komuna Kastriot fale pervojes se kaluar mund te klasifikohet si nje komune e paster ku rolin kryesor ne kete drejtim e ka luajtur komuniteti. Mjafton nje mbeshtetje nga qeverisja vendore qe ky objektiv te futet ne rrugen e zgjidhjes perfundimtare. |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit $\quad$ Hapa | Konkrete/Shenim | Deri ne vitin: |
| 1. Vendosja e pikave kolektive te grumbullimit te mbeturinave neper lagje | rtimi nga komuna me fondet publike i pikave kolektive te grumbullimit te mbeturinave ne baze lagje, fshati. caktime te sanksioneve/gjobave te ndryshme per demtime te mjedisit . Keto sanksione caktohen ne bashkepunim eksperte dhe miratohen nga Keshilli i komunes. <br> sibilizimi i banoreve mbi domosdoshmerine e ketij pastrimi <br> ergjegjsimi i komunitetit per hedhjen e mbetjeve inerte dhe te atyre organike ne vende te veçanta. | 2007 |
| 2. Ndertimi i fushes se grumbullimit te mbeturinave dhe perpunimit | dimi dhe vleresimi i gjendjes ( prefizibiliteti) i vendhedhjes se mbeturinave duke respektuar te gjitha kriteret anistike dhe perberjen gjeologjike te tokes. <br> lizimi i projektit <br> taktime te herepashershme me Zyren Rajonale te Mbrojtjes se Mjedisit -Peshkopi | 2008 |
| 3. Studimi i mundesive per terheqjen dhe grumbullimin e mbeturinave nga firmat private ose vet komuna | taktim me subjektet e licensuara per nenshkrimin e kontrates se pastrimit te fshatrave. hkepunim me Ministrine e mjedisit per sigurimin e nje kontenjeri per grumbullimin e mbeturinave ne vendet e ura. | 2008 |
| Objektivi 6: Permiresimi i sherbimeve te tjera publike |  |  |
| Permiresimi I sherbimeve te tjera publike perfshin permiresimin e sherbimin te pastrimit, permiresimin e sherbimit te telekomunikacionit d mbulimin e gjithe territorit te komunes me perserites televiziv per stacionet kombetare televizive, krijimi I nje sistemi transporti te rregullt (orart krijimi i pikave te riparimit te orendive elektro-shtepiake. |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Konkrete/Shenim | Deri ne vitin: |
| 1. Permiresimi i sherbimit te furnizimit me energji elektrike nepermjet rikonstruksionit te rrjetit shperndares dhe kabinave elektrike | *Nepermjet takimeve te shpeshta komuna te nxise Koorporaten e Energjise Elektrike per permiresimin e sistemit shperndares te energjise elektrike, ndertimin e kabinave te reja si dhe fuqizimin e tyre. | 2006-2007 |


| 2. Permiresimi i sherbimit te telefonise fikse | \& Nepermjet takimeve te shpeshta komuna te nxise Telekomin qe te shtoje perdorimin e sistemeve radiorele qe <br> ne afat te mesem te mbulohen te gjitha fshatrat ne komune. | 2007-2008 |
| :--- | :--- | :--- |
| 3. Vendosja e repititoreve te kanaleve <br> televizive kombetare. | Nxita nepermjet takimeve periodike me perfaqesues te televizioneve kombetare nga komuna apo sektori <br> privat. | 2007 |
| 5. Permiresimi i sherbimit te transportit <br> publik | Kontaktimi me nje agjenci private transporti nga komuna apo donatore te ndryshem per shtimin e numrit te <br> mjeteve te transportit. | $\mathbf{2 0 0 7}$ |

Zhvillimi Social do te orientohet kryesisht ne drejtim te permiresimit te kushteve higjeno-sanitare, te sistemit arsiomor, te sistemit shendetsor, permiresimi i
jetes social-kulturore. Familjet duhet te inkurajohen per te siguruar nje ushqim te mirebalancuar dhe kushte te mira higjeno-sanitare. Permiresimi i sistemit
arsimor dhe te atij shendetsor eshte nje prioritet nga i cili pritet vazhdimi i ngritjes profesionale te banoreve te kesaj komune.Qendrat shendetsore duhet te
ofrojne sherbime te permiresuara mjeksore duke perfshire ilace dhe pajisje te domosdoshme. Ne zonat e largeta nga shkollat nxenesve duhet t'u krijohen
kushte si p.sh transporti, per te rritur ndjekjen e shkolles dhe ulur numrin e atyre qe e braktisin ate.Nje element i rendesishem ne zhvillimin social eshte dhe
promovimi i trashegimise kulturore dhe historike si dhe permiresimit te jetes social kulturore te komunitetit.


| Objektivi Strategjik3: Permiresimi i jetes social-kulturore te |
| :---: |
| komunitetit |


| FUSHA PRIORITARE: Zhvillimi Social |  |  |  | STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO RAJONALE QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE PRIORITARE |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| OBJEKTIVAT STRATEGJIKE |  | 1. Permiresimi dhe forcimi i sistemit ars |  |  |  |  |
|  |  | 2. Rritja dhe forcimi i sistemit shendetso |  |  |  |  |
|  |  | 3. Permiresimi i jetes social-kulturore te |  | 1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social |  |  |
|  |  | 4. Krijimi i nje strukture per identifikimin shtresave ne nevoje dhe me aftesi te $k$ | perparesi te | 2. Strategjia rajonale e Zhvillimit per Qarkun e Diber |  |  |
| O.S | Hapat E Veprimit |  |  |  |  | Koha E Realizimit |
| 1. | 1. Rikonstruksion total i shkolles se mesme "Gj.Kastrioti" Kastriot |  |  |  |  | 2006 |
|  | 2.Ngritja dhe rikonstruksione te shkollave te tjera te komunes sipas nevojes |  |  |  |  | 2007-2009 |
|  | 3. Ngritja e laboratoreve per shkencat natyrore ne shkollen e Kastriotit |  |  |  |  | 2007 |
|  | 4. Permiresimi i cilesise se mesimdhenies |  |  |  |  | vazhdimisht |
|  | 5. Futja e lendes se gjuhes se huaj ne shkollen e mesme \&8-vjecare |  |  |  |  | 2006-vazhdim |
| 2. | 1. Ngritja e objekteve shendetesore ne fshatrat ku mungojne |  |  |  |  | 2007 |
|  | 2.Ngritja tekniko profesionale e personelit mjekesor nepermjet trajnimeve/specializimeve afatshkurter |  |  |  |  | 2006 |
|  | 3. Forcimi i masave per parandalimin e semundjeve infektive nepermjet procesit te imunizimit |  |  |  |  | 2006 |
|  | 4. Furnizimi i ambulancave me pajisjet e domosdoshme te emergjences si dhe medikamentet dhe materialet e mjekimit |  |  |  |  | 2007 - ne vazhdim |
| 3. | 1. Ngritja e qendres kulturore ne Kastriot |  |  |  |  | 2009 |
|  | 2.Pajisjet e grupeve artistike me mjetet e nevojshme dhe funksionimi i tyre. |  |  |  |  | 2006 ne vazhdimesi |
|  | 3. Ngritja e ambjenteve clodhese dhe argetuese per femijet dhe pleqte |  |  |  |  | 2010 |
|  | 4. Organizimi i aktiviteteve kulturore ne komune |  |  |  |  | 2007 |
| 4. | 1.Ngritja e nje strukture te perbashket nga administrata dhe mjeksia per evidentimin e familjeve dhe individeve ne nevoje |  |  |  |  | 2006 |
|  | 2. Trajtimi i ketyre familjeve dhe individeve me asistence sociale te plote |  |  |  |  | 2006-vazhdim |
|  | 3.Trajnime, kurse te ndryshme me keta banore |  |  |  |  | Ne vazhdimesi |
|  | O.S | Indikatoret sasior | Aktuale 2005 | Synuar 2006 | Synuar 2008 | Synuar 2010 |
|  | 1. 1.Num | i i shkollave 9-vjecare | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | 1. 2. Num | ri i ambienteve per arsimin parashkollor | 4 | 7 | 9 | 11 |
|  | 3. Num | ri i femijeve parashkollor | 102 | 140 | 180 | 210 |
|  | 2. 1. Num | ri i qendrave shendetsore. | 2 | 2 | 3 | 3 |
|  | 2. 2. Nun | ri i ambulancave | 4 | 6 | 8 | 11 |
|  | 3.1 Num | ri i qendrave kulturore | 0 | 1 | 1 | 1 |
|  | 3. 2.Num | i i qendrave sportive | 0 | 1 |  | 3 |


| 4. | 1.Numri i grupeve apo shoqatave per perkujdesjen shoqerore |  | 0 | 1 | 1 | 2 |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| O.S | Indikatoret cilesor |  |  | Aktuale 2005 | Synuar 2006 | Synuar 2008 | Synuar 2010 |
|  | 1.Perqindja e banoreve te pakenaqur me gjendjen e ambienteve shkollore |  |  | 54.6\% | 40\% | 30\% | 20\% |
| 1. | 2. Perqindja e nxeneseve qe vazhdojne shkollen e mesme |  |  | 56.3 \% | 62\% | 68\% | 80\% |
|  | 3. Perqindja e banoreve te pakenaqur me gjendjen e kopshteve |  |  | 87.1\% | 70\% | 50\% | 35\% |
| 2. | 1. Perqindja e banoreve te pakenaqur me gjendjen e ambienteve shendetsore |  |  | 67 \% | 50\% | 40\% | 30\% |
|  | 2. Perqindja e banoreve te pakenaqur me sherbimin ndaj moshes se trete |  |  | 89.7 \% | 75\% | 60\% | 40\% |
|  | 1.Perqindja e banoreve te pakenaqur me programet artistike dhe kulturore |  |  | 94.4\% | 75\% | 60\% | 45\% |
| 3. | 2. Perqindja e banoreve te pakenaqur me aktivitetet sportive ne komune |  |  | 91..2 \% | 75\% | 60\% | 40\% |
|  | 3. Perqindja e banoreve te pakenaqur me sherbimet e biblotekes |  |  | $79 . .9$ \% | 70\% | 60\% | 50\% |
| Objektivi 1: Permiresimi dhe forcimi i sistemit arsimor |  |  |  |  |  |  |  |
| Duke qene nje komune me prespektive ne zhvillimin e turizmit dhe thithjen e turisteve jo vetem nga vendi por dhe atyre te huajve, futja e lendes se gjuh mesme \& 8 -vjecare per ben nje nga prioritet ne zhvillimin e sistemit arsimor. Dhe duke folur per forcimin e sistemit arsimor permiresimi i cilesise se mes laboratoreve per shkencat natyrore ne shkollen e mesme te Kastriotit, per te rritur ndjekjen e shkolles dhe ulur numrin e atyre qe e braktisin ate jane elem permenden. Permiresimi i ambienteve shkollor perben bazen e startit te zhvillimit te sistemit arsimor. |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektet/Hapate Veprimit |  | Hapat Konkrete/Shenim |  |  |  |  | Derine vitin: |
| 1. Rikonstruksion total i shkolles se mesme "Gj.Kastrioti" Kastriot |  | *Hartimi i projektit dhe preventivit nga zyra ekonomike ne DA Diber <br> *Rakordim procesi me Drejtorine e Sherbimeve Rajonale ne Keshillin e Qarkut Diber per klasifikimin e projektit prioritar dhe financimin e tij nga buxheti i shtetit <br> 4 Prokurimi i tij nga Qeverisja Lokale. |  |  |  |  | 2006 dhe ne vazhdim |
| 2. Ngritja dhe Rikonstruksione te shkollave te tjera te komunes |  | \$Identifikimi i nevojave per rikonstruksion apo ndertesa te reja arsimore. <br> *Perfshirja ne buxhetin e komunes te rikonstruksionit te objekteve ekzistuese si dhe perfshirja e objekteve te reja shkolle. |  |  |  |  | 2006-2008 |
| 3. Ngritja e laboratoreve per shkencat natyrore ne shkollen e Kastriotit |  | *Caktimi i hapesirave te mundshme per ngritjen e laboratoreve. <br> *Kontaktimi me Ministrine e Arsimit, Drejtorine Arsimore apo donatore te ndryshem per mundesi financimi. |  |  |  |  | 2007 |
| 4. Permiresimi i cilesise se mesimdhenies |  | Trajnimi/kualifikimi I arsimtareve <br> *Vendosja e kritereve dhe punesimi I mesuesve sipas profilit dhe arsimimit <br> *Forcimi i lidhjeve te komitetit te prinderve me mesuesit |  |  |  |  | Vazhdimisht |
| 5. Futja e lendes se gjuhes se huaj ne shkollen e mesme \& 8-vjecare |  | $\$$ Krijimi i mundesive nepermjet drejtorise arsimore per perfshirjen e mesuesve te gjuhes se huaj <br> *Futja e gjuhes se huaj edhe ne aktivitetet jashte shkollore <br> -Terheqja e vullnetareve te Peace Corps per te asistuar ne zhvillimin e lendes se gjuhes se huaj |  |  |  |  | 2006-vazhdim |

Objektivi 2: Rritja dhe forcimi i sistemit shendetsor
 personelit mjekesor nepermjet trajnimeve/specializimeve afatshkurter.

| Projektet/Hapat e Veprimit | Hapat Konkrete/Shenim | Deri ne vitin: |
| :---: | :---: | :---: |
| 1. Ngritja e objekteve shendetesore ne fshatrat ku mungojne | Identifikimi i nevojave per rikonstruksion apo ndertesa te reja shendetsore. <br> Perfshirja ne buxhetin e komunes te rikonstruksionit te objekteve ekzistuese si dhe perfshirja e objekteve te reja shendetsore per ndertim. | 2010 |
| 2.Ngritja tekniko profesionale e personelit mjekesor nepermjet trajnimeve/specializimeve afatshkurter | Identifikimi i personelit qe ka nevoje per trajnim <br> Identifikimi i nevojave per kualifikim <br> Eksplorimi i mundesive ekzistuese per trajnimin e personelit mjekesor. <br> Ofrimi i literatures bashkekohore | 2006 dhe ne vazhdimesi |
| 3. Forcimi i masave per parandalimin e semundjeve infektive | Debistimi i semundshmerise dhe studimi <br> Rritja e kultures shendetesore nepermjet ndergjegjesimit te komunitetit <br> Vaksinimi i rregullt i popullsise | 2005 e ne vazhdimesi |
| 4. Furnizimi i ambulancave me pajisjet e domosdoshme te emergjences si dhe medikamentet dhe materialet e mjekimit | \$Identifikimi i nevojave per pajisjet e domosdoshme te emergejnces dhe medikamente <br> $\$$ Krijimi i lehtesirave nga ana e komunes per ngritjen e nje farmacie private ne komune | 2006 dhe ne vazhdim |

Objektivi 3: Permiresimi i jetes social-kulturore te komunitetit

 e nevojshme dhe organizimi i aktiviteteve kulturore ne komune.
Hapat Konkrete/Shenim

| $\begin{array}{\|c} \ddot{3} \\ 3 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 3 \end{array}$ | $\begin{aligned} & 8 . \\ & 8 . \\ & \infty \end{aligned}$ |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  | $\stackrel{i}{8}$ |  |


Qeverisja e mire ne komunen Kastriot eshte nxitese e zhvillimit ekonomik dhe social. Strukturat vendim-marrese dhe ekzekutive te komunes jane te hapura per nje vendim-marrje me pjesmarrje te gjere te komunitetit. Zbatimi i vendimeve eshte mbeshtetur ne parimin e decentralizmit dhe percaktimit rigoroz te pergjegjesive. Banoret e komunes gjejne informacionin e nevojshme, ndersa iniciativat per informacionit jane bere mjete komunikimi gjeresisht te perdorshme ndermjet komunes dhe banoreve te saj. Personeli administrativ eshte i qendrueshem dhe me kapacitete ne rritje ne pergjigje te dinamikes se zhvillmit dhe te nevojave te komunitetit



| Objektivi Strategjik 4: Permiresimi I komunikimit dhe |
| ---: |
| bashkepunimit midis komunes, keshillit te komunes dhe kryepleqve |


| Nje nga elementet per te pasur nje qeveri lokale te mire eshte dhe |
| :--- |
| percaktimi dhe ndarja e pergjegjesive te organeve apo individeve |
| te ndryshem brenda strukturave te qeverisjes vendore nepermjet |
| hartimit te nje kodi etike per komunen ku perfshihen dhe |
| mardheniet komune- keshilli - kryepleqesi. Kjo shoqerohet dhe me me |
| realizimin e takimeve/tavolinave te rrumbullakta, apo thirrjen e |
| kryetareve te fshatrave ne seanca degjimore me qellim informimin |
| e kryepleqve, keshillit te komunes dhe kryetarit per punen e kryer, |
| investimet e rralizuara apo ato te planifikuara apo aktivitete te |
| ndryshme, si dhe marjen e informacionit nga kryetaret e fshatrave |
| per nevojat e tyre |

42

| FUSHA PRIORITARE: Qeverisja e Mire |  |  |  |  | STRATEGJI DHE PLANE KOMBETARE APO RAJONALE QE NDIKOJNE NE KETE FUSHE PRIORITARE |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| OBJEKTIVAT <br> STRATEGJIKE |  | 1. Permiresimi i kapaciteteve nepermjet kualifikimit dhe trajnimeve tekniko profesionale te administrates dhe keshillit te komunes <br> 2. Permiresimi i kushteve te punes ne komune |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3. Rritja e transparences dhe e pjesemarjes qytetare ne vendimmarrje |  |  | 1. Strategjia Kombetare e Zhvillimit Ekonomik e Social |  |  |
|  |  | 4. Permiresimi I komunikimit dhe bashkepunimit midis komunes,keshillit te komunes dhe kryepleqve |  |  | 2. Objektivat e Zhvillimit per Mijevjecarin |  |  |
|  |  | 3.Strategji | Qarkut Diber |  |  |  |  |
| O.S | Hapat e veprimit |  |  |  |  |  | Koha e realizimit |
| 1. | Trajnime te keshilltareve te komunes dhe kryesise se fshatrave nepermjet trajnimeve intesive dhe te vazhdueshme. |  |  |  |  |  | 2006 e ne vazhdim |
|  | Shkembime eksperience nepernmjet binjakezimeve me komuna te tjera. |  |  |  |  |  | 2006-2007 |
|  | Pergatitja dhe aprovimi i nje rregulloreje te brendshme per mirfunksionimin e pjeses se administrates. |  |  |  |  |  | 2006 |
| 2. | Plotesimi I zyrave te komunes me kompjutera dhe me baze materiale. |  |  |  |  |  | 2006-2007 |
|  | Krijimi i zyres se informacionit dhe pritjes se popullit. |  |  |  |  |  | 2006 |
|  | Permirsimi ne vazhdim i rikonstruksionit te zyrave te komunes. |  |  |  |  |  | 2005-2008 |
|  | Sistemimi I mjedisit perpara godines se komunes. |  |  |  |  |  | 2005-2008 |
| 3. | Nxjerrja e nje buletini informativ mujor per komunitetit nga stafi i komunes. |  |  |  |  |  | 2006 ne vazhdim |
|  | Ngritja e nje stende informacioni per komunitetit per vendimet e marra mbi taksat vendore, tarifat e sherbimeve, etj. |  |  |  |  |  | 2006 |
|  | Organizimi i mbledhjeve te hapura, seanca degjimore per komunitetin gjate miratimit te proceseve dhe aktiviteteve qe ndikojne jeten e komunitetit. |  |  |  |  |  | 2006 ne vazhdim |
|  | Nxitja e marrdhenieve me median lokale dhe asaj kombetare te shkruar dhe vizive. |  |  |  |  |  | 2006 ne vazhdim |
| 4. | Krijimi i hapsira te mjaftueshme per nje pjesmarrje te kenaqshme te komunitetit ne mbledhjet e keshillit dhe te administrates. |  |  |  |  |  | 2006 |
|  | Marrja e mendimit qytetar permes anketimeve per probleme te ndryshme qe ndikojne komunitetin. |  |  |  |  |  | 2006 |
|  | Takime te permuajshme te administrates te komunes ne cdo fshat te komunes. |  |  |  |  |  | 2006 |
| 5. | 1.Pergatitja e nje kodi etike per komunen ku perfshihen dhe mardheniet komune- keshilli - kryepleqesi |  |  |  |  |  | 2006 |
|  | 2.Realizimi I takimeve/tavolinave te rrumbullakta me qellim informimin e kryepleqve, keshillit te komunes dhe kryetarit per punen e kryer, investimet e rralizuara apo ato te planifikuara apo aktivitete te ndryshme. |  |  |  |  |  | 2006 e ne vazhdim |
|  | 3. Realizimi I takimeve/tavolinave te rrumbullakta me qellim marjen e informacionit nga kryepleqte per nevojat e fshatrave. |  |  |  |  |  | 2006 e ne vazhdim |
|  | 4. Thirrja e kryepleqve ne mbledhjet e keshillit te komunes dhe realizimi I seancave degjimore per kryepleqte |  |  |  |  |  | 2006 e ne vazhdim |
|  | 5. Ngritja e grypeve qytetare neper fshatra ne menyre qe te lehtesohet komunikimi midis kryepleqve dhe komunes |  |  |  |  |  | 2006 e ne vazhdim |
| O.S |  |  |  |  | Indikatoret | Aktuale 2005 | I synuar 2006 |  | I synuar 2008 | I synuar 2010 |
| 1. | 1. Numri I takimeve te perbashketa komune-anetare keshilli-kryepleq |  | 2 | 4 |  | 6 | 12 |
|  | 2. Perqindja e problemeve te parashtruara nga kryepleqte dhe te zgjidhura pozitivisht |  | 50\% | 70 \% |  | 85\% | 95\% |
| 2. | 1. Frekuenca e rinovimit te permbajtjes se stendes se informacionit. |  | 0 muaj | 4 here ne vit |  | 10 here ne vit | 12 here ne vit |
|  | 2. Numri i mbledhjeve te hapura me komunitetin per miratimin e proceseve qe ndikojne ne jeten e komunitetit. |  | 2 | 4 (per buxhet dhe raportime) |  | 6 (buxhetin dhe per raportime) | 6 (buxhetin dhe raportime) |


|  | 3. Numri i informacionit per zhvillimet ne komune qe transmetojne mediat lokale |  |  | 0 | 6 (1 kronike e zgjeruar) |  | 2-3 kronika te uara) |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| 3. | 2.Perqindja e banoreve qe pohojne pjesmarrjen e tyre ne proceset vendim marrese per hartimin e buxhetit,caktimin e investimeve dhe ne marrjen e vendimeve me rendesi per komunitetin. |  |  | 16 \% | $30 \%$ | 50 |  | 65 |  |
|  | 3.Numri i anketimeve te komunitetit me subjekt vendim marrjet e rendesishme. |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  |
|  | 4. Numri i fletpalosjeve informuese per komunitetin nga administrata vendore. |  |  | 0 | 500 (nje here ne vit) |  | (1 here ne vit) |  | (2 here ne vit) |
| 4. | 1. Numri i trajnimeve te organizuar me stafin e komunes apo pjese te vecanta te tij. |  |  | 0 | 2 | 6 |  | 12 |  |
|  | 2. Numri i trajnimeve te keshilltareve per te drejtat dhe pergjegjesite e tyre. |  |  | 0 | 2 | 5 |  | 10 |  |
|  | 3.Numri i kompjuterave ne komune. |  |  | 1 | 4 | 8 |  | 10 |  |
|  | 4.Koha mesatare e nevojshme per gjetjen e nje dokumenti ne arshive. |  |  | 30 | 20 | 10 |  | 05 |  |
| Objektiv1: Permiresimi i kapaciteteve nepermjet kualifikimit dhe trajnimeve tekniko profesionale te administrates dhe keshillit te komunes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Permiresimi i komunikimit me te gjitha nivelet, rritja e transparences, thithja e opinionit qytetar kerkojne nje staf dhe keshill komune te pergatitur si dhe realizuar. Per kete qellim, trajnimi I vazhdueshem I administrates per funksionet qe mbulon, trajnimi i keshilltareve per te drejtat dhe pergjegjesite e ty administraten si dhe aftesi komunikuese perbejne elementet kryesor per ngritjen e kapaciteteve. Funksionimi dhe kompletimi I arshives me bazen e nevojs e domosdoshme e komunes me kompjutera perbejne disa nga elementet baze ne realizimin e pajisjeve/mjeteve te nevojshme per ko |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit |  |  | Hapat Konkrete/Shenim |  |  |  |  |  | Deri ne vitin: |
| 1. Trajnime te keshilltareve te komunes dhe kryesise se fshatrave nepermjet trajnimeve intesive dhe te vazhdueshme. |  |  | *Kontaktim me SNV-Peshkopi <br> 4Kontaktim me Prefekturen apo Bashkine per mundesi trajnimi |  |  |  |  |  | 2006-vazhdim |
| 2. Shkembime eksperience nepernmjet binjakezimeve me komuna te tjera. |  |  | $\$$ Nisja e kerkesave per binjakzim me komunat e Maqedonise nepermjet Bashkise Peshkopi |  |  |  |  |  | 2006-2007 |
| 3. Pergatitja dhe aprovimi i nje rregulloreje te brendshme per mirfunksionimin e pjeses se administrates. |  |  | 4Aktivizimi i administrates per hartimin e rregullores se brendshme. <br> *Bashkpunim me Keshillin e qarkur Diber per dhenie asistence |  |  |  |  |  | 2006 |
| Objektivi2: Permiresimi i kushteve te punes ne komune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Element tjeter i rendesishem ne qeverisjen e mire lokale eshte dhe permiresimi i kushteve te punes se administrates se komunes dhe te keshillit te saj. Eshte permiresimi i kushteve te administrates do te rriste sherbimin ndaj komunitetit. Kompjuterizimi do te krijonte mundesine e dhenies se informacionit per krijoheshin kushtet dhe premisat e publikimit te informacionit nepermjet organit lokal te komunes.. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projektet/Hapat e Veprimit |  | Hapat Konkrete/Shenim |  |  |  |  | Deri ne vitin: | Kosto e Perafert: |  |
|  | lotesimi I zyrave te komunes me kompjutera dhe me baze eriale. | Vendosja e kontakteve me UNDP dhe GTZ per mundesine e dhurimit te kompjuterave <br> \$Blerja e dy kompjuterave per cdo vit nga te ardhurat e komunes |  |  |  |  | 2006-2007 |  | 500.000 leke |
|  | rijimi i zyres se informacionit dhe pritjes se popullit | \# Hapja e zyres se informimit public per vitin 2006 e ne vazhdim |  |  |  |  | 2006 |  | 00.000 leke |
|  | ermirsimi ne vazhdim i rikonstruksionit te zyrave te komunes. | \$Vazhdimi i projektit per permiresimin e ambienteve te komunes. |  |  |  |  | 2005-2008 |  | 200.000 leke |
|  | istemimi I mjedisit perpara godines se komunes. | \$Partimi i projektit nga zyra e sherbimeve. <br> $\$$ Realizimi i punimeve nga B.SH. |  |  |  |  | 2005-2008 |  | 00.000 leke | tit, Element tjeter i rendesishem ne qeverisjen e mire lokale eshte dhe transparenca me komunitetin i cili mund te realizohet qe me ngritjen e stendes se informacionit ne komune dhe

afishimin e informacionit te nevojshem(struktura e komunes, buxheti, taksat dhe tarifat, investimet e bera dhe ato te planifikuara, etj..) ne kete stende, caktimin e nje personi ne stafin e komunes per te ofruar informacion tek komuniteti ne zyrat e komunes, organizimi I mbledhjeve te hapura/seancave degjimore per komunitetin gjate miratimit te procesevel aktiviteteve (buxhetimi, plani i zhvillimit lokal, etj.) te rendesishme qe ndikojne jeten e komunitetit,

Projektet/Hapat e Veprimit

1. Nxjerrja e nje buletini informativ mujor per komunitetit nga stafi i komunes.
2. Ngritja e nje stende informacioni per komunitetit per vendimet e marra mbi
3. Organizimi i mbledhjeve te hapura, seanca degjimore per komunitetin gjate
miratimit te proceseve dhe aktiviteteve qe ndikojne jeten e komunitetit.
4. Nxitja e marrdhenieve me median lokale dhe asaj kombetare te shkruar dhe vizive.

[^0]zyrave te komunes.
$\$$ Nxjerrja e herepash
2006 ne
vazhdim
2006 ne
\# Nenshkrimi i nje kontrate per emetim emisionesh per pasqyrimin e punes dhe proceseve ne comune nga Tv.lokal.
Miratimi i statusit te buletinit ne keshill te komunes.. $\$$ Nxjerrja e kostos dhe miratimi i saj ne Keshill.
$\pm$ Publikimi per cdo muaj dhe shperndarja falas per komunitetin
$\pm$ Marra e pervojes ne Keshillin e Qarkut Diber.
$\$$ Nga burimet e brendshme te komunes te ngrihet nje stende prane ambienteve te
$\$$ Nxjerrja e herepashershme e fletpalosjeve per problemet e administrates dhe te
\$Kontaktim me tv-dibren per fuqizimin e valeve toksore.
(Nxjerae taksat vendore, tarifat e sherbimeve, etj


[^0]:    Objektivi 4: Permiresimi I komunikimit dhe bashkepunimit midis komunes,keshillit te komunes dhe kryepleqve
    Nje nga elementet per te pasur nje qeveri lokale te mire eshte dhe percaktimi dhe ndarja e pergjegjesive te organeve apo individeve te ndryshem brenda strukturave te qeverisjes vendore nepermjet hartimit te nje kodi etike per komunen ku perfshihen dhe mardheniet komune- keshilli - kryepleqesi. Kjo shoqerohet dhe me realizimin e takimeveltavolinave te

    Hapat Konkrete/Shenim
    $\$$ Zgjerimi i salles se

    - Ngita gupe qy
    po akti

    Projektet/Hapat e Veprimit

    1. Krijimi i hapsira te mjaftueshme per nje pjesmarrje te
    kenaqshme te komunitetit ne mbledhjet e keshillit dhe te
    administrates.
    
    te ndryshme qe ndikojne komunitetin.
     fshat te komunes.
