Wójt Gminy Sokoły

18-218 Sokoły

ul. Rynek Mickiewicza 10

RG.6220.11.2022 Sokoły, 26.09.2022 r.

**DECYZJA**

**o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84 ustawy z dnia   
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana XX, zam. XX z dnia 26.07.2022 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków KRUSZEWO WYPYCHY II, gm. Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, realizowanego na działkach nr 99/1, 99/2, 99/3 i 100/2 – obręb Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły.”**

**orzeka się**

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

**„Eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków KRUSZEWO WYPYCHY II, gm. Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, realizowanego na działkach nr 99/1, 99/2, 99/3 i 100/2 – obręb Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły.”**

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

**UZASADNIENIE:**

Pan XX zwrócił się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków KRUSZEWO WYPYCHY II, gm. Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, realizowanego na działkach nr 99/1, 99/2, 99/3 i 100/2 – obręb Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły. Inwestor zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska   
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) do wniosku załączył: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej obejmującej teren inwestycji z zaznaczonym obszarem oddziaływania oraz wypis z ewidencji gruntów przedmiotowej działki.

Urząd Gminy w Sokołach zawiadomieniem z dnia 03.08.2022 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z poźn. zm.) poinformował strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie i powiadomił o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń. Obwieszczeniem z dnia 03.08.2022 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił z pismem Nr RG.6220.11.2022 z dnia 03.08.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku o wyrażenie opinii czy przedmiotowa inwestycja może znacząco oddziaływać na środowisko i czy istnieje potrzeba sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powołując się na § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wydał postanowienie   
Nr WOOŚ.4220.332.2022.PL z dnia 09.08.2022r. w którym wyraził opinię, że w przedmiotowej sprawie nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem Nr BI.ZZŚ.2.4360.223.2022.IK z dnia 25.08.2022 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie stwierdza potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Urząd Gminy w Sokołach zawiadomieniem z dnia 31.08.2022 r. zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) poinformował strony o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym. Nie zgłoszono żadnych uwag.

Mając na uwadze, iż inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących zawsze oddziaływać na środowisko, a zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, co w myśl przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia   
10 września 2019 r. odpowiada przedsięwzięciom mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla których sporządzenie raportu może być wymagane, w jej ocenie posłużono się szczegółowymi uwarunkowaniami określonymi w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) i w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret 3 i 7 rozporządzenia   
z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.).

Przeprowadzona przez organ na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. szczegółowa analiza uwarunkowań oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko przedstawia się następująco:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:
2. Skala przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji.

*Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu kopaliny metodą odkrywkową na terenach oddalonych nie więcej niż 100 m od gruntów leśnych oraz w odległości nie większej niż 0,5 km od innego obszaru górniczego. Złoże piasku „KRUSZEWO WYPYCHY II” zostało udokumentowane w obrębie wsi Kruszewo Wypychy na działkach o nr ewid. 99/1, 99/2, 99/3 i 100/2 w gminie Sokoły, powiecie wysokomazowieckim, województwie podlaskim. Z przeprowadzonych prac geologicznych wynika, że powierzchnia złoża piasków wynosi 19 998 m2, a wielkość zasobów to 177,226 tys. ton. Działki przeznaczone na wydobycie znajdują się na glebach klasy RIVa, RV oraz RVI. Złoże nie było dotychczas eksploatowane.* *Najbliższe otoczenie złoża stano.wią grunty rolne oraz od strony południowej las. Najbliższe budynki znajdują się w odległości ok. 326 m od granic działek. Złoże jest częściowo zawodnione, a zwierciadło wód gruntowych kształtuje się na rzędnej 148,3 m n.p.m.*

1. Powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowaniem się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

*Najbliższym obszarem górniczym w stosunku do planowanej inwestycji jest „Kruszewo Wypychy” graniczące od strony wschodniej z działkami na których planowana jest realizacja przedsięwzięcia.*

1. Wykorzystywanie zasobów naturalnych.

*Eksploatacja przedsięwzięcia nie wymaga zaopatrzenia w wodę. Natomiast wody opadowe będą swobodnie wsiąkały w grunt. Eksploatacja kopaliny nie będzie wiązać się z poborem wody czy też osuszaniem wyrobiska, a tym samym nie będzie obniżane zwierciadło wód podziemnych. Na terenie inwestycji nie będą powstawały ścieki technologiczne, które mogłyby zanieczyścić glebę. Natomiast ścieki sanitarne będą gromadzone w toalecie typu TOITOI. Sprzęt pracujący na złożu będzie sprawny technicznie, dlatego nie przewiduje się wycieków płynów eksploatacyjnych mogących stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.   
W związku z realizacją inwestycji planuje się pozyskanie całości dostępnego kruszywa w obrębie złoża, co wpłynie na trwałe przekształcenie powierzchni terenu złoża i zmianę walorów krajobrazowych w granicach planowanej eksploatacji. Docelowo po zakończeniu wydobycia planuje się rekultywację terenu poeksploatacyjnego. Eksploatacja kruszywa w sposób nieznaczny może wpłynąć na jakość powietrza.*

1. Emisja i występowanie innych uciążliwości.

*Emisja zanieczyszczeń będzie wynikała z eksploatacji na terenie złoża maszyn tj. koparki, ładowarki oraz samochodów transportowych. Oddziaływanie będzie miało charakter krótkotrwały.*

*W celu jego zminimalizowania stosowany będzie sprzęt w dobrym stanie technicznym z odpowiednimi certyfikatami. Emisja zanieczyszczeń będzie kształtowała się następująco [kg/rok]:*

* *Tlenki azotu (NO) – 82,472*
* *Dwutlenek azotu (NO2)– 11,492*
* *Dwutlenek siarki (SO2) – 0,0338*
* *Tlenek węgla (CO) – 26,702*
* *Pył – 3,887*

*Wydobywana kopalina nie będzie ulegała pyleniu z uwagi na fakt, iż będzie wydobywana wilgotna.*

*Oddziaływanie akustyczne prac wydobywczych będzie zmienne w czasie i uzależnione od poziomu eksploatacji. Wydobywanie piasków będzie prowadzone w wyrobisku wgłębnym, którego ściany będą skutecznie chroniły przed rozprzestrzenianiem się hałasu na sąsiednie tereny. Oddziaływanie akustyczne będzie lokalne. Eksploatacja złoża prowadzona będzie jedynie w porze dziennej. W fazie likwidacji przedsięwzięcia mogą nastąpić krótkotrwałe uciążliwości w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz hałasu przez maszyny pracujące w wyrobisku, jednakże uciążliwości te będą wielokrotnie mniejsze niż przy normalnej eksploatacji złoża.*

*Na terenie projektowanej inwestycji nie będzie magazynów paliw płynnych, olejów i smarów dla silników spalinowych. Wszelkie prace polegające na remontach i okresowych przeglądach maszyn przeprowadzane będą poza obszarem inwestycji w punktach do tego przeznaczonych. Na obszarze przedsięwzięcia nie przewiduje się powstawania różnego rodzaju odpadów.*

1. Ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.

*Planowane przedsięwzięcie nie należy do kategorii zakładu o zwiększonym bądź dużym ryzyku pojawienia się awarii przemysłowej. Jedyne zagrożenia naturalne, jakie mogą wystąpić przy tego typu inwestycjach to możliwość powstania zjawisk osuwiskowych w wyniku niezachowania warunków stateczności skarp i zboczy oraz możliwość podmywania skarp wyrobiska   
w trakcie wystąpienia nawalnych opadów deszczu. Jednakże w celu zminimalizowania potencjalnego wystąpienia zjawisk osuwiskowych będą przestrzegane ustalone parametry eksploatacji tj. nachylenia skarp roboczych oraz będą przeprowadzane regularne kontrole pod kątem stateczności skarp i zboczy. Ponadto wysokość poziomu wydobywczego nie będzie wyższa od maksymalnego zasięgu maszyn urabiających oraz zostaną określone minimalne wyprzedzenia zdejmowania nadkładu oraz szerokość pasa bezpieczeństwa od górnej i dolnej krawędzi skarpy ściany eksploatacyjnej dla każdej maszyny ładującej, urabiającej i transportowej.*

*Na terenie przedsięwzięcia nie będą stosowane substancje niebezpieczne.*

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska,   
w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych   
i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary* *wodno-błotne.*

1. Obszary wybrzeży:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary wybrzeży.*

1. Obszary górskie lub leśne:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary górskie. Natomiast od południowej strony działek przeznaczonych pod przedsięwzięcie za drogą gruntową znajduje się las.*

1. Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary ochronne* *ujęć wód oraz zbiorników wód śródlądowych.*

1. Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin   
   i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary   
   Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary Natura 2000* *oraz pozostałe formy ochrony przyrody.*

1. Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone oraz nie istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.*

1. Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

*Planowana inwestycja znajduje się poza obszarami o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.*

1. Gęstość zaludnienia:

*Najbliżej zlokalizowana zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 326 m od planowanej inwestycji.*

1. Obszary przylegające do jezior:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują obszary przylegające do jezior.*

1. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

*Na obszarze projektowanego przedsięwzięcia nie występują uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.*

1. Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:
2. Zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

*Oddziaływanie ma charakter lokalny o niewielkim zasięgu nie zmieniającym stanu obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej.*

1. Transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

*W związku z lokalizacją przedmiotowej inwestycji w znacznej odległości od granic państwowych oraz brakiem ponadnormatywnych oddziaływań na środowisko, występujących poza terenem działki, na której inwestycja będzie się znajdować, stwierdza się, że nie ma możliwości występowania transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.*

1. Wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

*Inwestycja nie zmieni sposobu użytkowania przyległych terenów oraz nie będzie miał negatywnego oddziaływania na warunki wodne i gruntowe na działce oraz działkach przyległych.*

1. Prawdopodobieństwa oddziaływania:

*Prawdopodobieństwo i skalę oddziaływania określono w punktach opisanych wyżej.*

1. Czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

*Przedsięwzięcie będzie prowadzone do czasu wyeksploatowania zasobów możliwych do wydobycia. Po zakończeniu wydobycia planuje się rekultywację terenu poeksploatacyjnego w kierunku rolno-wodnym.*

Analizując wszystkie w/w uwarunkowania stwierdza się brak transgranicznego oddziaływania na środowisko. Prawdopodobieństwo negatywnego oddziaływania w przypadku wnioskowanej inwestycji jest znikome zaś jego zasięg będzie lokalny. Uciążliwość planowanego przedsięwzięcia podczas jej powstawania w stosunku do miejscowej ludności będzie znikoma, ze względu na wykonywanie prac jedynie w ciągu dnia i używanie sprzętu w dobrym stanie technicznym. Działalność nie wpłynie na wartość przyrodniczą terenu. W pobliżu inwestycji nie występują dobra materialne mające dużą wartość historyczną i kulturową, na które mógłby oddziaływać hałas, ruch, drgania lub spaliny podczas realizacji zadania.

Wskazane w powyższej analizie cechy i parametry techniczne planowanego przedsięwzięcia wskazują, że realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje pogorszenia istniejących obecnie warunków środowiska zarówno w trakcie jego realizacji oraz w późniejszej eksploatacji.

Rozpatrywane są 3 warianty dla planowanej inwestycji:

* **wariant zerowy**,

Wariant zerowy, oznaczający rezygnację z przedmiotowej inwestycji i pozostawienie wszystkich elementów środowiska przyrodniczego bez zmian jest najkorzystniejszy dla środowiska. Jednakże biorąc pod uwagę, iż wydobycie kopaliny spowoduje nieznaczne obciążenie dla środowiska, przy znacznych efektach gospodarczych, należy stwierdzić, że rozsądniejsze będzie wybranie wariantu proponowanego przez wnioskodawcę, pozwalającego na rozwój przedsiębiorstwa.

* **wariant inwestycyjny,**

Wariant inwestycyjny polega na stworzeniu przedsięwzięcia umożliwiającego wydobywanie   
i eksploatację kruszywa naturalnego ze złoża oraz jego gospodarcze wykorzystanie. Dzięki zastosowanym technologiom przedsięwzięcie będzie miało minimalny wpływ na środowisko,   
a wybrane rozwiązania będą korzystne i wystarczające dla ochrony środowiska. Eksploatacja prowadzona będzie w sposób gospodarczo uzasadniony, przy zastosowaniu środków ograniczających szkody w środowisku i przy zapewnieniu racjonalnego wydobycia i zagospodarowania kopaliny.

* **wariant alternatywny**.

Ewentualne warianty mogą dotyczyć np. rezygnacji z wydobycia z zawodnionej części złoża, jednak w tym wypadku nie będzie miało to znaczących skutków dla wpływu przedsięwzięcia na środowisko.

Po wykonaniu wszelkich analiz w niniejszym dokumencie zdecydowano się zarekomendować wariant inwestycyjny. Wariant ten jest najbardziej racjonalny, gdyż polega na prowadzeniu wydobycia kopaliny zgodnie z zasadą ochrony zasobów złoża, czyli na pełnym i racjonalnym wykorzystaniu zasobów z zachowaniem warunku opłacalności ekonomicznej wydobycia.

Jednocześnie wobec stwierdzenia, że inwestycja nie jest zaliczona do przedsięwzięć   
o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) oraz na podstawie opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Białymstoku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku można stwierdzić, iż organy te nie mają żadnych zastrzeżeń do planowanej inwestycji, a także nie widzą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stwierdzono, iż inwestycja nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. dane o niniejszej decyzji podaje się do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonych przez Referat Rozwoju Gospodarczego Urzędu Gminy w Sokołach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Sokołach: https://bip-ugsokoly.wrotapodlasia.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy   
w Sokołach przy ul. Rynek Mickiewicza 10 i na tablicy ogłoszeń wsi Kruszewo-Wypychy, gmina   
Sokoły.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

WÓJT

*dr. inż. Józef Zajkowski*

**Otrzymują:**

1. XXXX
2. A/a.

Wójt Gminy Sokoły Załącznik Nr 1 do decyzji

18-218 Sokoły Nr RG.6220.11.2022

ul. Rynek Mickiewicza 10 z dnia 26.09.2022 r.

**CHARAKTERYSTYKA**

**CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO**

*Zgodnie z wymogami art. 84 ust. 2 przepisów ustawy – z dnia 3 października 2008 r.   
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotową charakterystykę sporządzono w oparciu o dane zawarte w karcie informacyjnej przedsięwzięcia opracowanego przez wnioskodawcę.*

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na:

**„Eksploatacji metodą odkrywkową złoża piasków KRUSZEWO WYPYCHY II, gm. Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, realizowanego na działkach nr 99/1, 99/2, 99/3 i 100/2 – obręb Kruszewo Wypychy, gmina Sokoły.”**

Inwestorem jest Pan XX, zam. XX.

Omawiane przedsięwzięcie będzie polegać na wydobywaniu metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża piasków oraz późniejszym jego eksploatowaniu i gospodarczym wykorzystaniu.

**Dodatkowe informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia:**

1. W wyniku przeprowadzonych prac geologicznych udokumentowane złoże piasków posiada powierzchnię 19.998 m2 oraz zasoby wynoszące 177,226 tys. ton.
2. Zastosowany rodzaj technologii planowanego przedsięwzięcia w trakcie udostępnienia złoża i prowadzenia eksploatacji złoża kruszywa naturalnego będzie zgodny z zasadami ochrony środowiska i będzie się odbywał według następującego harmonogramu:

- usuwanie nadkładu z wyprzedzeniem do frontu robót eksploatacyjnych,

- urabianie złoża – właściwa eksploatacja kruszywa naturalnego,

- likwidacja zakładu górniczego i prowadzone prace rekultywacyjne.

1. Usuwanie nadkładu odbywać się będzie sukcesywnie do postępu frontu robót wydobywczych.
2. Warstwa humusu zostanie odspojona w pierwszej kolejności i będzie składowana oddzielnie. Nadkład złoża bogaty w humus będzie wykorzystywany do kształtowania warstwy rekultywacyjnej, po zakończeniu eksploatacji. Pozostała część nadkładu, po odspojeniu ładowarką lub koparką składowana będzie na wewnętrznych składowiskach nadkładu – zlokalizowanych w granicach obszaru górniczego (na pasach ochronnych wyrobiska), w sposób niekolidujący z eksploatacją. Nadkład z tymczasowych składowisk wykorzystywany będzie do przeprowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego i skarp poeksploatacyjnych.
3. Do prowadzenia robót w obrębie przedsięwzięcia przedsiębiorca zamierza przeznaczyć ładowarkę i koparkę.
4. Wydobyta z części zawodnionej kopalina będzie deponowana na polu odkładczym,   
   a następnie po odsączeniu wody będzie wywożona poza zakład górniczy.
5. Przewiduje się, że roczna wielkość wydobycia wyniesie do max. 20 tys. m3.
6. Eksploatacja złoża prowadzona będzie jedynie w porze dnia, przez około cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych.
7. Kopalina ze złoża będzie wykorzystana w stanie naturalnym m.in. w budownictwie np. do budowy dróg. Przedsiębiorca dopuszcza także możliwość przeróbki kopaliny (o ile zajdzie taka konieczność) w obrębie złoża za pomocą sortownika mobilnego.
8. Transport kopaliny odbywać się będzie samochodami samowyładowczymi.
9. W wyrobisku nie będą składowane żadne odpady i nie będą do niego odprowadzane ścieki czy nieczystości.
10. Przewidywane zużycie paliw wyniesie ok. 100 dm3 oleju napędowego/1000 m3 wydobytego kruszywa.
11. Maszyny pracujące na złożu będą tankowane z mobilnej stacji tankowania, natomiast samochody transportowe będą tankowane poza zakładem.
12. Postój maszyn urabiających po zakończeniu wydobycia odbywać się będzie na złożu   
    w miejscu utwardzonym rodzimym materiałem.
13. Nie przewiduje się powstawania odpadów poprodukcyjnych z uwagi na fakt, że w obrębie kopalni nie będzie prowadzona żadna inna działalność poza wydobywaniem kopaliny.
14. Eksploatacja będzie prowadzona bez wykorzystywania jakichkolwiek substancji mogących zanieczyścić lub zmienić właściwości gruntów na terenach przyległych.
15. Serwisowanie oraz naprawa maszyn i urządzeń będzie się odbywać poza terenem planowanego przedsięwzięcia.
16. Przewiduje się, że w wyniku prowadzenia eksploatacji nie będą powstawały na terenie złoża żadne odpady przemysłowe, nie będą wytwarzane ścieki przemysłowe ani też nie będą emitowane substancje lotne zagrażające środowisku naturalnemu, z wyjątkiem spalin pochodzących z pojazdów i maszyn pracujących przy załadunku i wydobyciu.
17. Aktualne rzędne terenu w obrębie wyrobiska ulegną obniżeniu o wartość równą sumie grubości nadkładu i miąższości wydobytego kruszywa naturalnego.
18. Przyjęty sposób eksploatacji kruszywa jest najprostszym z możliwych i najmniej szkodliwym dla otaczającego środowiska. Rozwiązania technologiczne nie odbiegają od standardów przyjętych w kraju i w krajach UE.
19. Wszystkie czynności związane z procesem technologicznym wydobywania kruszywa oraz działania organizacyjne prowadzone będą zgodnie z warunkami koncesji, która zostanie wydana przez Starostę Wysokomazowieckiego na prowadzenie eksploatacji kopaliny ze złoża zlokalizowanego na przedmiotowych działkach. Nadzór nad ruchem zakładu górniczego będzie sprawował kierownik ruchu zakładu górniczego. Kontrolę nad zgodnością prowadzonego ruchu zakładu górniczego z przepisami prawa geologicznego i górniczego sprawuje Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie, natomiast nadzór koncesyjny sprawowany będzie przez Starostę.

WÓJT

dr. inż. Józef Zajkowski