***რეაგირება***

*საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს N 67 (25.12.2021) სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრულ საკითხებზე*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **გზშ-ის ანგარიშის მომზადებისათვის საჭირო კვლევების, მოსაპოვებელი და შესასწავლი ინფორმაციის ჩამონათვალი** | **რეაგირება** |
|  | გზშ-ის ანგარიში უნდა მოიცავდეს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10მუხლის მე-3 ნაწილით დადგენილ ინფორმაციას; | საკითხი გათვალისწინებულია |
|  | გზშ-ის ანგარიშს უნდა დაერთოს „გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის“ მე-10 მუხლის მე-4 ნაწილით განსაზღვრული დოკუმენტაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია |
|  | გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს სკოპინგის ანგარიშში მითითებული(განსაზღვრული, ჩასატარებელი) კვლევების შედეგები, მოპოვებული და შესწავლილი ინფორმაცია, გზშ-ის პროცესში დეტალურად შესწავლილი ზემოქმედებები და შესაბამისი შემცირების/შერბილების ღონისძიებები; | საკითხი გათვალისწინებულია |
| 3.1. | გარემოსდაცვითი შეფასების კოდექსის მე-10 მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად, გზშ-ის ანგარიში ხელმოწერილი უნდა იყოს იმ პირის/პირების მიერ, რომელიც/რომლებიცმონაწილეობდა/მონაწილეობდნენ მის მომზადებაში, მათ შორის კონსულტანტის მიერ. | საკითხი გათვალისწინებულია, იხ. გზშ-ს ანგარიშის გვ. 3. |
|  | გზშ-ის ანგარიშში ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს: |  |
|  | პროექტის საჭიროების დასაბუთება; | საკითხი გათვალისწინებულია. იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 4.1. |
|  | საქმიანობის განხორციელების ადგილის აღწერა, საპროექტო ტერიტორიის საკადასტრო კოდი, საკანალიზაციო ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის SHP ფაილები, GPS კოორდინატები; | საკითხი გათვალისწინებულია. იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.1. საკანალიზაციო ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის SHP ფაილები თან ერთვის გზშ-ს ანგარიშს. |
|  | საკანალიზაციო სისტემის (სეპტიკური ავზებისა და საკანალიზაციო ჭების ჩათვლით) სქემა და საპროექტო გამწმენდი ნაგებობის გენ-გეგმა, შესაბამისი ექსპლიკაციით; | საკითხი გათვალისწინებულია. საკანალიზაციო ქსელის ტექნიკური პარამეტრები მოცემულია გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.6. საკანალიზაციო ქსელის საპროექტო კრიტერიუმები იხ. პარაგრაფში 3.6.1. დაგზშ-ს ანგარიშის დანართში 1. გამწმენდი ნაგებობის განახლებული გენ-გეგმა მოცემულია ნახაზზე 3.2.5.1.უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით დაბა ხულოს ფარგლებში სეპტიკური ავზების მოწყობა არ განიხილება. მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა აჭარის დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის სხვა პროექტების ფარგლებში, კერძოდ დაბა ხელვაჩაურში.  |
|  | საპროექტო ტერიტორიიდან დაზუსტებული მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლებამდე (მდებარეობის მითითებით), ზედაპირული წყლის ობიექტამდე (მდ. აჭარისწყალი); | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.1. და ნახაზი 3.1.1.  |
|  | ინფორმაცია პროექტის ალტერნატიული ვარიანტების შესახებ, სადაც წარმოდგენილი უნდა იყოს საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის განთავსების ალტერნატიული ვარიანტები, ასევე არაქმედების ალტერნატივა, ტექნოლოგიური ალტერნატივები და გარემოსდაცვითი თვალსაზრისითშერჩეული ალტერნატივების დასაბუთება. დეტალურად უნდა იქნეს დასაბუთებული გამწმენდი ნაგებობის განთავსების ალტერნატივებიდან შერჩეული ადგილმდებარეობის გარემოსდაცვითი, სოციალური, ეკონომიკური და ტექნიკური უპირატესობები; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 4. |
|  | დაგეგმილი საქმიანობის დეტალური აღწერა. მათ შორის პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი საკანალიზაციო სისტემის (სეპტიკური ავზებისა და საკანალიზაციო ჭების ჩათვლით) და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციის დეტალური აღწერა; | საკითხი გათვალისწინებულია.შესაბამისი ინფორმაცია იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.-ის ცალკეულ ქვეთავებში, ასევე გზშ-ს ანგარიშის დანართი 2. ანგარიშში წარმოდგენილია გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო პარამეტრები, საკანალიზაციო ქსელის ტექნიკური მახასიათებლები და საპროექტო კრიტერიუმები, მოცემულია შესასრულებები სამშაოების აღწერა და ა.შ.უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით დაბა ხულოს გამწმენდი ნაგებობის პროექტის ფარგლებში სეპტიკური ავზების მოწყობა არ განიხილება. მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა აჭარის დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის სხვა პროექტების ფარგლებში, კერძოდ დაბა ხელვაჩაურში. |
|  | საპროექტო და დამხმარე ინფრასტრუქტურული ობიექტების, საპროექტო უბნების, დანადგარებისა და ტექნოლოგიური მოწყობილობების, მათ შორის მილსადენების (სიგრძე, დიამეტრი, ტიპი), სეპტიკური ავზებისა და ჭების (პარამეტრები, ადგილმდებარეობა) დეტალური აღწერა; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.2.5., 3.6. და 3.7. და შესაბამისი ნახაზები. ასევე გზშ-ს ანგარიშის დანართი 1, სადაც წარმოდგენილია საკანალიზაციო ქსელის გენ-გეგმა, შესაბამისი პარამეტრების დატანით.უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით დაბა ხულოს გამწმენდი ნაგებობის პროექტის ფარგლებში სეპტიკური ავზების მოწყობა არ განიხილება. მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა აჭარის დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის სხვა პროექტების ფარგლებში, კერძოდ დაბა ხელვაჩაურში. |
|  | ინფორმაცია საკანალიზაციო სეპტიკური ავზების რაოდენობისა და მოცულობის შესახებ, განტვირთვის პერიოდისა და პირობების მითითებით; | უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით დაბა ხულოს გამწმენდი ნაგებობის პროექტის ფარგლებში სეპტიკური ავზების მოწყობა არ განიხილება. მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა აჭარის დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის სხვა პროექტების ფარგლებში, კერძოდ დაბა ხელვაჩაურში. |
|  | საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის პარამეტრების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, საკანალიზაციო ქსელისა და გამწმენდი ნაგებობის სქემატური ნახაზების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.2.5., 3.3., 3.6. ასევე გზშ-ს ანგარიშის დანართი 1. |
|  | საკანალიზაციო სისტემის (ცენტრალური, შიდა საკანალიზაციო ქსელების) სიგრძე და მთლიანი ქსელის/განაშენიანების ფართობი; | საკითხი გათვალისწინებულია.საკანალიზაციო ქსელის მთლიანი სიგრძე შეადგენს 9,026 კმ. კანალიზაციის ქსელი მოეწყობა DN100, DN150 მილებით. საპროექტო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებული shape ფაილების მიხედვით საკანალიზაციო ქსელის განაშენიანების მთლიანი ფართობი შეადგენს დაახლოებით 75 ჰა-ს. იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.6. ასევე გზშ-ს ანგარიშის დანართი 1. |
|  | საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის სიმძლავრის, წარმადობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.2.5. და 3.6. |
|  | საკანალიზაციო წყლების შეკრების, გამწმენდ ნაგებობაზე მიწოდების და ჩამდინარე წყლების გაწმენდის ტექნოლოგიური სქემის/ციკლის შესახებ ინფორმაცია. საპროექტო გამწმენდი სისტემის ტექნოლოგიური სქემა/ციკლი წარმოდგენილი უნდა იყოს შესაბამისი თანმიმდევრობით, ჩამდინარე წყლის მიღებიდან - მის გაწმენდამდე; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.3 და 3.4. |
|  | ინფორმაცია გამწმენდის შერჩეული ტექნოლოგიის შესახებ. მათ შორის: შერჩეული ტექნოლოგიის (ჩამდინარე წყლების გაწმენდა ხელოვნური ტბორების გამოყენების მეთოდი) დეტალური აღწერა; შერჩეული მეთოდის ეფექტურობის შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისი დასაბუთებით; ინფორმაცია საერთაშორისო პრაქტიკაში აღნიშნული სახის გამწმენდი სისტემის გამოყენების და შედეგების შესახებ (საინფორმაციო წყაროს მითითებით); | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.2.1., 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4., 3.3., 3.4. და 3.5., ასევე პარაგრაფი 3.9. |
|  | ჩამდინარე წყლებისგან დამაბინძურებელი ნივთიერებების მოცილების ფიზიკური, ქიმიური და ბიოლოგიური პროცესების დეტალური აღწერა; | საკითხი გათვალისწინებულია.შესაბამისი ინფორმაცია იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფებში 3.2.2., 3.2.4., 3.3. |
|  | ინფორმაცია გამწმენდ ნაგებობამდე და ნაგებობიდან წყალჩაშვების წერტილამდე მილსადენის გაყვანის შესახებ, (მილის პარამეტრები/ტექნიკური მახასიათებლები: მილის სიგრძე, დიამეტრი, ტიპი) განთავსების ადგილი (მიწის ზედაპირზე თუ მიწის ქვეშ). ამასთან, გამწმენდ ნაგებობამდე და გამწმენდი ნაგებობიდან წყალჩაშვების წერტილამდე მილსადების გაყვანის სქემა და Shp ფაილები; | საკითხი გათვალისწინებულია.გამყვანი მილსადენი იქნება მიწისზედა და მოეწყობა რკინა-ბეტონის ან ლითონის დგარებზე.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.3.1. |
|  | გამწმენდი ნაგებობიდან ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერტილის GPS კოორდინატები; | საკითხი გათვალისწინებულია.გამწმენდი ნაგებობიდან ჩამდინარე წყლების ჩაშვების წერტილის GPS კოორდინატებია: X - 276097; Y – 4612923.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.3 |
|  | დაბინძურებული ჩამდინარე წყლის შემადგენლობა - გაწმენდამდე და გაწმენდის შემდეგ (ჩამდინარე წყლის ჩაშვების პარამეტრები), შესაბამისი დასაშვები ნორმების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.3 |
|  | დაბა ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ზრდის დინამიკის მაჩვენებლები, ასევე წყალმოთხოვნილების ზრდის დინამიკა და შესაბამისად ჩამდინარე წყლების რაოდენობის დინამიკა; | საკითხი გათვალისწინებულია.პროექტის ფარგლებში ჩატარებული კვლევის მიხედვით საპროექტო ზონაში (მომსახურების ზონაში) მოსახლეობა შეადგენს 1604 მოსახლეს. არასაყოფაცხოვრებო წყლის მომხმარებლები, გამოხატული მოსახლეობის ეკვივალენტში (PE) წყლის მოხმარების მიხედვით შეფასებული 290 PE-ად. ეს არის სულ 1,894 PE, რომელიც დამრგვალდა 2,000 PE-მდე წყალმომარაგებისა და კანალიზაციის ინფრასტრუქტურის პროექტის მომზადებისთვის. 2014 წლიდან მოსახლეობა მუდმივად მცირდება (-1,0% წელიწადში). ამიტომ მოსახლეობის ზრდა არ განიხილება. თუმცა მოსახლეობის მაჩვენებლების დამრგვალება ითვალისწინებს 5% სარეზერვო სიმძლავრეს.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.2.5. |
|  | საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი (გამწმენდ უჯრედებში, სალამე მოედანზე და საკანალიზაციო სეპტიკურ ავზებში დაგროვილი) ლამის რაოდენობა და შემდგომი მართვის ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია, საბოლოო მართვის ღონისძიებების მითითებით. მათ შორის:* წარმოქმნილი ლამის კლასიფიკაცია და ლაბორატორიული შედეგები;
* დროებითი დასაწყობების ტერიტორიის აღწერა. მათ შორის ლამის დასაწყობების მოედნის დეტალური აღწერა, ფართობი, მანძილი უახლოეს საცხოვრებელ სახლთან და სხვ;
* ტრანსპორტირების აღწერა;
* ინფორმაცია ლამის გაუწყლოვნების, დასტაბილურების, შესქელებისა და საბოლოო განთავსების ადგილის შესახებ;
* ინფორმაცია სკოპინგის ანგარიშში აღნიშნული ლამის კომპოსტირების შესახებ;
* ლამის სასუქად გამოყენების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: დეტალური ინფორმაცია ტექნოლოგიურ ციკლის სხვადასხვა ეტაპზე წარმოქმნილი ლამის სასუქად გამოყენების შესახებ; ინფორმაცია ლამის სასუქად გამოყენების საერთაშორისო პრაქტიკისა და შედეგების შესახებ (საინფ. წყაროს მითითებით); ინფორმაცია ლამის სასუქად გამოყენების პირობებისა და სტანტარტების შესახებ; სასუქად გამოსაყენებელი ლამის ლაბორატორიული კვლევის შედეგები და სხვ.
* წარმოქმნილი ლამის ნაგავსაყრელზე გატანის შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იყოს: ინფორმაცია ლამის ლაბორატორიული კვლევის და შედეგების შესახებ, ასევე ინფორმცია ნაგავსაყრელის ოპერატორ კომპანიასთან შეთანხმების შესახებ;
 | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.4. და 3.12.2.ლამის საშრობი და სტაბილიზაციის მოედნების (FSTP) შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია პარაგრაფში 3.2.5. სტაბილიზირებული ლამის გატანა მოხდება 5-10 წელიწადში ერთხელ. მანამდე მას ჩაუტარდება ლაბორატორიული ანალიზი ტოქსიკური მეტალების შემცველობაში. ამ ეტაპზე გათვალისწინებულია სტაბილიზირებული ლამის გატანა საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე. ნაგავსაყრელის ოპერატორ კომპანიასთან შეთანხმება მოხდება ოპერირების ფაზაზე, ლამის ტერიტორიიდან გატანამდე.  |
|  | გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი სუნისგავრცელებასთან დაკავშირებული საკითხების შესახებ ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 7.1.2.2. როგორც წესი ჩამდინარე წყლების გამწმენდ სისტემებში უსიამოვნო სუნი წარმოიქმნება იმ ადგილებში, სადაც შეიძლება მოხდეს ანაერობული პროცესები (გრძელი კანალიზაციის მილის გასასვლელი, განსაკუთრებით ზეწოლის ქვეშ გადამყვანი მილების გასასვლელი, წინასწარი დამუშავება, ანაერობული ლამის სტაბილიზაციის პროცესი და ა.შ.). დაბა ხულოში გათვალისწინებული სერიული ვერტიკალური ნაკადის მქონე აშენებულ ჭაობების გამოყენება, სადაც დამუშავების პროცესი ძირითადად აერობულია და არ იწვევს უსიამოვნო სუნის მნიშვნელოვან გავრცელებას. იგივე ეხება ფეკალური ლამის დასამუშავებლად საშრობ უჯრედებს. აქ სუნი შეიძლება წარმოიშვას, როდესაც ვაკუუმ-სატვირთო მანქანის მიერ საკანალიზაციო ჭებიდან ამოღებული შლამი განთავსდება უჯრედების ზედაპირზე. თუმცა ეს უსიამოვნებები შემოიფარგლება მოკლე დროით. ლამი აერობული გზით იშლება და სტაბილიზდება მოკლე დროში, რის შემდეგაც მას სუნი არ აქვს. გზშ-ს პროცესში შესრულებული გაანგარიშებების მიხედვით გამწმენდი ნაგებობის ოპერირების პროცესში საკონტროლო წეტტილებში უსიამოვნო სუნის გამომწვევი ნივთიერებების (გოგირდწყალბადი, მერკაპტანები) კონსენტრაციების დასაშვებ მნიშვნელობებზე გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება.  |
|  | ინფორმაცია შესაძლო ავარიული სიტუაციების შესახებ. მათ შორის გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში, ჩამდინარე წყლის მაქსიმალური მოდინების დროს, ასევე ხელოვნური ჭაობების გაყინვის დროს, ავარიული სიტუაციის მართვის საკითხების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.5. ასევე იხ. ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა - გზშ-ს ანგარიშის დანართი 7. |
|  | პროექტის მოწყობის და ექსპლუატაციის პერიოდში წყალმარაგება-წყალარინების საკითხების შესახებ ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.10. |
|  | დეტალური ინფორმაცია საპროექტო გამწმენდი ნაგებობის პერიმეტრზე წარმოქმნილი სანიაღვრე წყლების და მათი მართვის შესახებ; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.10.2. |
|  | ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოების შესახებ, მათ შორის:* ინფორმაცია პროექტის ფარგლებში მოსაწყობი სასაწყობო მეურნეობების შესახებ (მოწყობის ადგილის კოორდინატების მითითებით) SHP ფაილებთან ერთად;
* ინფორმაცია სამშენებლო სამუშაოებში გამოყენებული ტექნიკის შესახებ;
* პროექტის ფარგლებში დაგეგმილი მიწის სამუშაოების აღწერა;
* სამშენებლო სამუშაოების გეგმა-გრაფიკი;
* მცენარეული და ნიადაგის საფარის მოხსნის სამუშაოების, გრუნტის სამუშაოების და სარეკულტივაციო სამუშაოების შესახებ დეტალური ინფორმაცია („ნაყოფიერი ფენის მოხსნის, შენახვის, გამოყენებისა და რეკულტივაციის შესახებ“ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნათა დაცვით);
* ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის დროებითი დასაწყობების ადგილის და შესაბამისი პირობების შესახებ ინფორმაცია;
* ინფორმაცია ფუჭი ქანების წარმოქმნის შესახებ, როგორც საკანალიზაციო ქსელის, ისე გამწმენდი ნაგებობის მოწყობის ეტაპზე, ფუჭი ქანების მოცულობის მითითებით; მართვის საკითხების აღწერა, მათ შორის: განთავსების (დროებითი, მუდმივი) ადგილების შესახებ ინფორმაცია.
 | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.8.-ს ცალკეული ქვეთავები. ასევე იხ. პარაგრაფები 3.12. და 7.8., დანართი 6. - ნარჩენების მართვის გეგმა.  |
|  | მშენებლობისა და ექსპლუატაციის დროს წარმოქმნილი ნარჩენებისა და მათი მართვის აღწერა. ნარჩენების მართვის გეგმა; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.12 და 7.11. ასევე გზშ-ს ანგარიშის დანართში 6 წარმოდგენილია ნარჩენების მართვის გეგმა. |
|  | მშენებლობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა და სამუშაო გრაფიკი; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 3.8 და 3.9. |
|  | გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორიის საკუთრების ან სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორია სახელმწიფო საკუთრებაშია. გზშ-ს ანგარიშის დანართში 8 მოცემულია ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან.  |
|  | ინფორმაცია საკანალიზაციო სისტემით სხვადახვა მიწისქვეშა/მიწისზედა საკომუნიკაციო ქსელების გადაკვეთის შესახებ; | პროექტის მომზადების პროცესში ასეთი ინფორმაციის თხოვნა გაეგზავნა სხვადასხვა სერვისის (ელექტროენერგიის, ბუნებრივი აირის, ინტერნეტის მიწოდება) პროვაიდერს. თუმცა ესეთი ინფორმაცია მოწოდებული არ ყოფილა. საკითხი გადამოწმდება შემდგომ ეტაპზე, მშენებლობის დაწყებამდე. როგორც წესი, კონტრაქტორი მშენებელი, სამშენებლო სამუშაოების დაწყებისას ადგილზე ხვდება კომუნალური მომსახურების მიმწოდებლების პასუხისმგებელ პირებს, აგროვებს საჭირო ინფორმაციას და იმავდროულად ადგილზე აზუსტდებს, სხვა კომუნალური მომსახურება არსებობს.გარდა ამისა, გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.6.1 მოცემულია საქალაქო მილსადენების საპროექტო კრიტერიუმები. ეს კრიტერიუმები დაცული იქნება სხვადასხვა ტიპის ტერიტორიებზე მილსადენების გაყვანის დროს.  |
|  | საპროექტო ტერიტორიაზე მისასვლელი გზების შესახებ ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულიაიხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.8.4. |
| 4.1. | საპროექტო ინფრასტრუქტურული ობიექტების განთავსების ტერიტორიაზეჩატარებული გეოლოგიური, ჰიდროლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევისანგარიში, რომელიც უნდა მოიცავდეს:* საპროექტო (საკანალიზაციო სისტემის, გამწმენდი ნაგებობის განთავსების) არეალის გეოლოგიური გარემოს ფონური მდგომარეობის აღწერა: რელიეფი (გეომორფოლოგია), გეოლოგიური აგებულება და ტექტონიკა, სეისმური პირობები,
* ჰიდროგეოლოგიური პირობები;
* ინფორმაცია საპროექტო ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების შესახებ;
* საპროექტო ტერიტორიის გეოლოგიური და ჰიდროგეოლოგიური კვლევის შედეგები, დასკვნები და რეკომენდაციები;
* ინფორმაცია მდინარე აჭარისწყლის ჰიდროლოგიური მახასიათებლების შესახებ;
* საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე გეოლოგიურ გარემოზე შესაძლო ზემოქმედების შეფასება, საშიში გეოდინამიკური პროცესების (არსებობის შემთხვევაში) აღწერა და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები;
* პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მიწისქვეშა/გრუნტის წყლებზე, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით;
 | საკითხი გათვალისწინებულიაიხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 5.2.2.გამწმენდი ნაგებობის საპროექტო ტერიტორია დიდი მანძილით არის დაშორებული მდ. აჭარისწყლიდან. პროექტის ფარგლებში ჰიდროლოგიური გაანგარიშების ჩატარება აუცილებელი არ იყო. |
| 5. | გარემოზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება გარემოს თითოეული კომპონენტისათვის და პროექტის განხორციელების შედეგად მოსალოდნელი ზემოქმედებების შეჯამება მათ შორის: | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7. |
|  | ზემოქმედება ატმოსფერულ ჰაერზე, როგორც მშენებლობის, ისე ექსპლუატაციის ეტაპზე, მათ შორის: მოცემული უნდა იყოს მოსალოდნელი ემისიები, გაფრქვევის წყაროები, გაფრქვეული მავნე ნივთიერებები, გაბნევის ანგარიში და სხვა. ატმოსფერულ ჰაერზე ზემოქმედების პრევენციული და შემარბილებელი ღონისძიებები; ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის გეგმა; ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) ნორმების პროექტი; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.1. ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვეულ მავნე ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები გაფრქვევის (ზდგ) ნორმების პროექტი მომზადებულია ცალკე ანგარიშის სახით.გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმაში (პარაგრაფები 9.3. და 9.4.) ასახულია ინფორმაცია ატმოსფერული ჰაერის ხარისხის მონიტორინგის შესახებ. |
|  | ტერიტორიაზე სუნის წარმომქმნელი პოტენციური წყაროების გამოვლენა, სუნის გავრცელებასთან დაკავშირებული ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებების განსაზღვრა; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 7.1.2.2. |
|  | ხმაურის გავრცელებასთან დაკავშირებით მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე, შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.3. |
|  | მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება ზედაპირული წყლის ობიექტზე და მოსალოდნელი ზემოქმედების შემარბილებელი ღონისძიებები. ამასთან, მდ. აჭარისწყლის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგის წარმოების შესახებ ინფორმაცია. გზშ-ის ანგარიშს თან უნდა დაერთოს ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთან ერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტი; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.6. მდ. აჭარისწყლის წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებლების მონიტორინგის წარმოების შესახებ ინფორმაცია წარმდგენილია მონიტორინგის გეგმაში (პარაგრაფი 9.4.) მონიტორინგის გეგმაში ასევე მოცემულია ჩამდინარე წყლების ხარისხობრივი მდგომარეობის მონიტორინგის წარმოების შესახებ ინფორმაცია.გზშ-ს ანგარიშს თან ერთვის ზედაპირული წყლის ობიექტებში ჩამდინარე წყლებთანერთად ჩაშვებულ დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტი.  |
|  | საკანალიზაციო სისტემის და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობა-ექსპლუატაციის დროს მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება ნიადაგის ნაყოფიერ ფენაზე და გრუნტის ხარისხზე, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.8. |
|  | პროექტის ფარგლებში ნარჩენების წარმოქმნით და გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება, ნარჩენების მართვის საკითხები, შემარბილებელი და პრევენციული ღონისძიებები; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.11., ასევე იხ. დანართში 6 წარმოდგენილი ნარჩენების მართვის გეგმა. |
|  | კუმულაციური ზემოქმედების შეფასება, გარემოს სხვადასხვა კომპონენტებზე (მათ შორის წყლის გარემოზე), მიმდებარედ არსებული და საპროექტო ობიექტების გათვალისწინებით, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.17. |
|  | ბიომრავალფეროვნების კვლევა და მოსალოდნელი ზემოქმედების შესახებ ინფორმაცია:* გზშ-ის ანგარიშში მოცემული უნდა იყოს სათანადო კვლევაზე დაყრდნობით მომზადებული ინფორმაცია უშუალოდ პროექტის გავლენის ზონაში არსებულ ცხოველებზე, მცენარეებზე (განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდეს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით და საქართველოს „წითელ ნუსხით“ დაცულ სახეობებზე) და ჰაბიტატებზე. ამასთან, წარმოდგენილ უნდა იქნას ზემოაღნიშნული კვლევის შედეგები ფოტომასალასთან ერთად;
* ნაგებობის და საკანალიზაციო სისტემის მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე, წყლის შესაძლო დაბინძურებით და ხარისხობრივი მაჩვენებლების გაუარესებით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასება მდინარის (მდ. აჭარისწყალი) იქთიოფაუნაზე, შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით;
* ინფორმაცია გამწმენდი ნაგებობის და საკანალიზაციო სისტემის/ქსელის მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე ბიოლოგიურ გარემოზე (ფლორისა და ფაუნის წარმომადგენლებზე) შესაძლო ზემოქმედების სახეების შეფასების და მოსალოდნელი ზემოქმედების შესაბამისი შემარბილებელი, თავიდან აცილების, ასევე საჭიროების შემთხვევაში საკომპენსაციო ღონისძიებების შესახებ;
* ბიომრავალფეროვნების კვლევების შედეგების საფუძველზე, შემუშავდეს შემარბილებელი ღონისძიებების თავი და მონიტორინგის გეგმა, სადაც აისახება ბიომრავალფეროვნების ცალკეულ კომპონენტებზე ზემოქმედებაზე დაკვირვების საკითხი;
 | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.9. ასევე იხ. მონიტორინგის გეგმა - პარაგრაფი 9.3. |
|  | შესაძლო ზემოქმედების შეფასება ისტორიულ-კულტურული მემკვიდრეობის და არქეოლოგიურ ძეგლებზე (შესაბამისი კომპეტენციის სპეციალისტის, ისტორიკოსი, არქეოლოგის ჩართულობით). კულტურულ ფასეულობებზე პირდაპირი და არაპირდაპირი ზემოქმედების გამოვლენა, აღწერა და შედეგების შესწავლა; | საკითხი გათვალისწინებულია.ხულოს მუნიციპალიტეტში ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობისა და წყალანირების სისტემის მშენებლობისა და ექსპლუატაციის პროექტის გზშ-ს ანგარიშის ფარგლებში 2022 წლის აპრილის თვეში შესრულდა ზედაპირული არქეოლოგიური დაზვერვის და კულტურული მემკვიდრეობის შეფასების სამუშაოები. კვლევის შედეგად არ გამოვლენილა არტეფაქტების ან არქეოლოგიური ფენების კვალი. საპროექტო ტერიტორია არ შეიცავს რაიმე კულტურული ღირებულების ნაშთებს.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 5.4.2. და 7.16.  |
|  | ლანდშაფტის ვიზუალური ცვლილებით მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება და შემარბილებელი ღონისძიებები; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.12.ცალსახად უნდა აღინიშნოს, რომ ძველი გამწმენდი ნაგებობის ტერიტორიაზე არსებული არასახარბიელო სანიტარულ-ეკოლოგიური მდგომარეობის გამოსწორება დადებით ზემოქმედებად უნდა ჩაითვალოს.  |
|  | პროექტის ფარგლებში მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება სოციალურ-ეკონომიკურ გარემოზე. ინფორმაცია ადამიანის ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული რისკების შესახებ, შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებების მითითებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 7.13., 7.15. |
|  | მოწყობა-ექსპლუატაციის ეტაპზე ტრანსპორტირებით, მათ შორის საასენიზაციო ტრანსპორტის გადაადგილებით, მოსალოდნელი ზემოქმდების შეფასება, ასევე მოსალოდნელი ზემოქმედების შეფასება სატრანსპორტო ნაკადებზე და შესაბამისი შემარბილებელი ღონისძიებები; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.14. |
|  | საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი შემარბილებელი ღონისძიებების გეგმა; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 8. |
|  | საკანალიზაციო სისტემისა და გამწმენდი ნაგებობის მოწყობისა და ექსპლუატაციის ეტაპზე განსახორციელებელი გარემოსდაცვითი მონიტორინგის გეგმა; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 9. |
|  | გარემოზე მნიშვნელოვანი ზემოქმედების აღწერა, რომელიც განპირობებულია ავარიისა და კატასტროფის რისკის მიმართ საქმიანობის მოწყვლადობით; | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა მოცემულია დანართში 7. უნდა აღინიშნოს, რომ დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში და გარემოს ფონური მდგომარეობის გათვალისწინებით კატასტროფების რისკები არ არსებობს. |
|  | ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების დეტალური გეგმა. მათ შორის გამწმენდი ნაგებობის ავარიული გაჩერების შემთხვევაში მდინარის დაბინძურების პრევენციის მიზნით განსაზღვრული ღონისძიებების შესახებ დეტალური ინფორმაცია; | საკითხი გათვალისწინებულია.ავარიულ სიტუაციებზე რეაგირების გეგმა მოცემულია დანართში 7. |
|  | გარემოზე შეუქცევი ზემოქმედების შეფასება და მისი აუცილებლობის დასაბუთება; | პროექტის განხორციელების შედეგად შეუქცევადი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. იხ. პარაგრაფი 7.19. |
|  | გზშ-ის ფარგლებში შემუშავებული ძირითადი დასკვნები და საქმიანობის პროცესში განსახორციელებელი ძირითადი რეკომენდაციები; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 11. |
|  | სკოპინგის ეტაპზე საზოგადოების ინფორმირებისა და მის მიერ წარმოდგენილი მოსაზრებებისა და შენიშვნების შეფასება. | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. პარაგრაფი 10. |
| 6. | საკითხები/შენიშვნები, რომელიც გათვალისწინებული უნდა იქნეს გზშ-ის ანგარიშში: |  |
|  | გზშ-ის ეტაპისთვის, წარმოდგენილი იქნეს საპროექტო ხელოვნური ჭაობისთვის შერჩეული ოპტიმალური მცენარეეული სახეობის შესახებ ინფორმაცია, შესაბამისი დასაბუთებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. პარაგრაფი 3.2.4., ასევე ცხრილი 3.2.5.1. |
|  | დაზუსტებას საჭიროებს სეპტიკური ავზების/საკანალიზაციო ჭების გასუფთავების პერიოდულობა/გეგმა-გრაფიკი; | უნდა აღინიშნოს, რომ დაზუსტებული მონაცემების მიხედვით დაბა ხულოს ფარგლებში სეპტიკური ავზების მოწყობა არ განიხილება. მსგავსი ინფრასტრუქტურა მოეწყობა აჭარის დაბების და სოფლების წყალმომარაგების და წყალარინების პროგრამის სხვა პროექტების ფარგლებში, კერძოდ დაბა ხელვაჩაურში.საკანალიზაციო ჭების გასუფთავება მოხდება თვეში საშუალოდ 2-ჯერ. ლამის ტრანსპორტირებისთვის გამოყენებული იქნება 5 მ3 ტევადობის ვაკუუმური საასენიზაციო მანქანა.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.4. |
|  | წყლის გაყინვის და ამის შედეგად გაწმენდის პროცესის შეფერხებასთან დაკავშირებით მითითებულია, რომ ცივი ტემპერატურის დროს სითბოს დანაკარგების შემცირება შესაძლებელია იზოლაციით (მაგალითად, მცენარეული ნარჩენები, მულჩი, მშრალი ხრეში) ყინულის წარმოქმნისა და გაყინვის თავიდან ასაცილებლად. გზშ-ის ეტაპზე მოხდეს დაგეგმილი ღონისძიებების ზუსტი სახის განსაზღვრა. ასევე წარმოდგენილ იქნეს კვლევები/ინფორმაცია აღნიშნული პროცესის ეფექტიანობასთან დაკავშირებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.გზშ-ს ფარგლებში აღნიშნული საკიტხი დაზუსტებული იქნა საპროექტო ორგანიზაციასთან. მათ მოწოდებული ინფორმაციის მიხედვით გამწმენდი ნაგებობის CW უჯრედებზე ყინულის წარმოქმნისა და გაყინვის თავიდან ასაცილებლად განსაკუთრებული ღონისძიებების გატარება საჭირო არ იქნება. გაწმენდის პროცესის შეფერხების ალბათობა, მათ შორის CW უჯრედებში წყლის გაყინვის რისკები დასაბუთებულია გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.5. |
|  | დაზუსტებას საჭიროებს, სამშენებლო ეტაპზე აჭარისწყლის ხეობიდან ქვიშა-ხრეშის მოპოვების/გამოყენების შესახებ ინფორმაცია; | ქვიშა-ხრეშის შემოტანა მოხდება რეგიონში მოქმედი კარიერებიდან. ახალი კარიერების მოწყობა ან სამსხვრევ-დამხარისხებელი საამქროების გამოყენება გათვალისწინებული არ არის.  |
|  | კულტურული მემკვიდრეობის გის პორტალის (იხ: <http://memkvidreoba.gov.ge>) მონაცემების მიხედვით, დაბა ხულოს ტერიტორიაზე (რომელსაც მოიცავს საპროექტო არეალი) აღნუსხულია კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლი - "ხულოს სახელმწიფო დრამატული თეატრი" (ბაზის ნომერი 39237), რომელზეც პროექტით დაგეგმილი საქმიანობის შესაძლო ზეგავლენა საჭიროებს სათანადო შესწავლა-შეფასებას; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფები 5.4. და 7.16.  |
|  | სკოპინგის ანგარიშში გაურკვეველია „ფეკალური ლამის“ სტატუსი. პროექტში მოცემული ინფორმაციის თანახმად, „ფეკალური ლამის“ მართვის მიზნით გათვალისწინებულია შემდეგი ღონისძიებები: გამოყენება სოფლის მეურნეობაში, სასუქის სახით ან უახლოეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე განთავსება. იმ შემთხვევაში, თუ ლამი განიხილება როგორც სასუქი, მისი ნაგავსაყრელზე განთავსება არ არის მიზანშეწონილი. „ფეკალური ლამის“ ნარჩენად განხილვის შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი კლასიფიკაცია და დეტალური მახასიათებლების განსაზღვრა, საქართველოს მთვარობის 2015 წლის 17 აგვისტოს N426 დადგენილების მოთხოვნების შესაბამისად და გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს შემდეგი ინფორმაცია: ნარჩენის კოდი; დასახელება; მოსალოდნელი რაოდენობა და შემდგომი მართვის ღონისძიებები; | საკითხი გათვალისწინებულია.საკანალიზაციო ქსელის გასუფთავების შედეგად წარმოქმნილი ფეკალური ლამი ვაკუუმ მანქანებით შემოტანილი იქნება ტერიტორიაზე და მიეწოდება ლამის საშრობ მოედნებს, სადაც ლამის სრული გამოშრობა და სტაბილიზაცია. მხოლოდ ამის შემდგომ (დაახლოებით 5-10 წელიწადში ერთხელ) სტაბილიზირებული ლამი (კოდი:19 08 05) გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე, პოლიგონის ოპერატორი კომპანიის ტექნიკური პირობების შესაბამისად. ამ ეტაპზე ლამის სასუქად გამოყენება არ განიხილება, თუმცა პერსპექტივაში აღნიშნული მეთოდის დანერგვის შემთხვევაში სამინისტროს ეცნობება დამატებით. იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.4.  |
|  | ვინაიდან პროექტში განხილული ჩამდინარე წყლის გაწმენდის ტექნოლოგია (ფიტო გაწმენდა ხელოვნური ტბორების გამოყენებით) საქართველოში ამ ეტაპზე არ გამოიყენება, მიზანშეწონილია - გზშ-ის ანგარიშში განხილული იყოს იმ ქვეყნების ჩამონათვალი და კონკრეტული მაგალითები, სადაც ჩამდინარე წყლის გაწმენდის მიზნით გამოიყენება პროექტით შემოთავაზებული ტექნოლოგია (ფიტო გაწმენდა ხელოვნური ტბორების გამოყენებით); | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.2.3. |
|  | ვინაიდან, საპროექტო ტერიტორიიდან უახლოეს საცხოვრებელ სახლებამდე დაშორება შეადგენს დაახლოებით 50-70 მეტრს, გზშ-ის ეტაპზე საჭიროა დეტალურად იქნეს წარმოდგენილი გამწმენდი ნაგებობის ექსპლუატაციის ეტაპზე წარმოქმნილი სუნის გავრცელებით მოსალოდნელი ზემოქმედების და ამ ზემოქმედების პრევენციის/შერბილებისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაცია, დაგეგმილი ღონისძიებების ეფექტურობის დასაბუთებით; | საკითხი გათვალისწინებულია.იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 7.1.2.2. გზშ-ს ანგარიშში და ზდგ-ს ნორმების პროექტში ასევე წარმოდგენილია უსიამოვნო სუნის წარმომქმნელი ძირითადი ნივთიერებების (გოგირდწყალბადი, მერკაპტანები) გაბნევის მოდელირება. გაანგარიშების შედეგების მიხედვით უახლოეს საცხოვრებელ სახლებთან ზღვრულად დასაშვებ ნორმებზე გადაჭარბებას ადგილი არ ექნება. დამატებითი ინფორმაცია ასევე წარმოდგენილია შერბილების ღონისძიებების გეგმაში. |
|  | ლამის მართვის საკითხი საჭიროებს დაზუსტებას და გზშ-ის ეტაპზე კონკრეტული/დეტალური მართვის ღონისძიებების წარმოდგენას. სკოპინგის ანგარიშში მითითებულია ურთიერთგამომრიცხავი საკითხები ლამის მართვასთან დაკავშირებით. კერძოდ, აღნიშნულია რომ ვინაიდან, ლამის სასუქად გამოყენება საჭიროებს ლაბორატორიული კვლევების ჩატარებას, სტანდარტებთან შესაბამისობაში მოყვანას, ხოლო მასზე მოთხოვნა იქნება სეზონური, განსაზღვრულია - წარმოქმნილი ლამი განთავსდეს საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე. მიუხედავად ამისა, სკოპინგის ანგარიშში ასევე მითითებულია რომ ,,სტაბილიზებული ლამის გამოყენება შესაძლებელი იქნება სოფლის მეურნეობაში, სასუქის სახით. მოთხოვნის არარსებობის შემთხვევაში გაუწყლოებული და სტაბილიზებული ლამი განთავსდება მუნიციპალურ ნაგავსაყრელზე’’; | საკითხი გათვალისწინებულია.სტაბილიზირებული ლამი (კოდი:19 08 05) გატანილი იქნება ტერიტორიიდან და განთავსება საყოფაცხოვრებო ნარჩენების პოლიგონზე, პოლიგონის ოპერატორი კომპანიის ტექნიკური პირობების შესაბამისად. ამ ეტაპზე ლამის სასუქად გამოყენება არ განიხილება, თუმცა პერსპექტივაში აღნიშნული მეთოდის დანერგვის შემთხვევაში სამინისტროს ეცნობება დამატებით. იხ. გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფი 3.4.  |
|  | გამწმენდი ნაგებობის შეუფერხებელი ფუნქციონირების გათვალისწინებით, წარმოდგენილი იქნეს დეტალური ინფორმაცია ხელოვნურ ჭაობზე ბიოტურ-აბიოტური ფაქტორების ზეგავლენის და მათი მართვის შესახებ; | საკითხი გათვალისწინებულია.ბიოტური და აბიოტური პროცესების შესახებ ინფორმაცია წარმოდგენილია გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.2.2 ასევე გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.5. წარმოდგენილია CW უჯრედებში წყლის გაყინვის რისკების დასაბუთება. |
|  | ინფორმაცია გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობის ხარისხის შესახებ. საჭიროა გამწმენდის ეფექტურობა შეესაბამებოდეს სასმელ-სამეურნეო წყალსარგებლობის კატეგორიის ობიექტში დამაბინძურებელ ნივთიერებათა ზღვრულად დასაშვებ კონცენტრაციებს (საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 31 დეკემბრის დადგენილება N425-,,საქართველოს ზედაპირული წყლების დაბინძურებისაგან დაცვის ტექნიკური რეგლამენტი’’); | ინფორმაცია გამწმენდი ნაგებობის ეფექტურობის ხარისხის შესახებ წარმოდგენილია გზშ-ს ანგარიშის პარაგრაფში 3.3.ობიექტისთვის ცალკე ანგარიშის სახით მომზადებულია ჩამდინარე წყლებთან ერთად ზედაპირული წყლის ობიექტში ჩაშვებული დამაბინძურებელი ნივთიერებების ზღვრულად დასაშვები ჩაშვების (ზდჩ) ნორმების პროექტი, რომელიც ცალკე ანგარიშის სახით შესათანხმებლად წარედგინება სამინისტროს. |
|  | გზშ-ის ანგარიშში წარმოდგენილი უნდა იყოს ინფორმაცია სკოპინგის დასკვნით გათვალისწინებული საკითხების შესაბამისად (ერთიანი ცხრილის სახით). გზშ-ის ანგარიში შედგენილი უნდა იყოს მოქმედი კანონმდებლობის, განსაკუთრებით სკოპინგის დასკვნით განსაზღვრული მითითებების სრული დაცვით. | საკითხი გათვალისწინებულია. |