**PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO)**

**POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO PATEIKIAMA INFORMACIJA**

**I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIŲ (UŽSAKOVĄ)**

1. Planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas***) Jurgita Kesminienė, gyv. Naujoji g. 9, Balėnos k., Tirkšlių sen., Mažeikių raj., tel.nr. +37061109923, el. paštas - lukosiunaitejurgita@gmail.com.***

***Numatoma kreiptis ES fondą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos „Ūkio ir verslo plėtra“ dėl „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui“ finansavimo.***

2. Tais atvejais, kai informaciją atrankai teikia planuojamos ūkinės veiklos organizatoriaus (užsakovo) pasitelktas konsultantas, papildomai pateikiami planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumento rengėjo kontaktiniai duomenys (vardas, pavardė; įmonės pavadinimas; adresas, telefonas, faksas, el. paštas).  ***Jurgita Kesminienė, gyv. Naujoji g. 9, Balėnos k., Tirkšlių sen., Mažeikių raj., tel.nr. +37061109923, el. paštas - lukosiunaitejurgita@gmail.com***

**II. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS APRAŠYMAS**

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, nurodant kurį(-iuos) Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 2 priedo planuojamos ūkinės veiklos, kuriai turi būti atliekama atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo, rūšių sąrašo punktą(-us) atitinka planuojama ūkinė veikla arba nurodant, kad atranka *atliekama* vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, nurodomas atsakingos institucijos raštas (data, Nr.), kad privaloma atranka***.***

***Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas – Švelniakailių žvėrelių (šinšilų) veisimas ir auginimas.***

***Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai įstatymo 1.2. punktu – kitų naminių gyvūlių auginimas (daugiau kaip 200 gyvūlių).***

4. Planuojamos ūkinės veiklos fizinės charakteristikos: žemės sklypo plotas ir planuojama jo naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), funkcinės zonos, planuojamas užstatymo plotas, numatomi statiniai, įrenginiai ir jų paskirtys, numatomi įrengti giluminiai gręžiniai, kurių gylis viršija 300 m, numatomi griovimo darbai, reikalinga inžinerinė infrastruktūra (pvz. inžineriniai tinklai (vandentiekio, nuotekų šalinimo, šilumos, energijos ir kt.) susisiekimo komunikacijos).

***Žemės sklypo plotas viso 1,8830 ha, kadastrinis numeris 6157/0005:0081, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Planuojamai ūkinei veiklai sklype išskirtas sodybos sklypas, kurio bendras plotas yra 0,3 ha. Sklype pradėtas statyti gyvenamasis namas, užstatymo plotas 231,51m2. Detalus sklypo esamos situacijos planas pateiktas 1 PRIEDE. Numatomos statyti ūkinės ir pagalbinės patalpos, kuriose bus auginamos šinšilos ir sandėliuojami pašarai (šienas ir kt.), planuojamo statytini ūkinio pastato preliminarus plotas iki 300m2. Pastato forma – stačiakampio. Ūkinis pastatas bus statomas naujai, griovimo darbų nebus, numatoma įrengti nuotekų valymo įrenginius, įrengti patalpų vėdinimą(oro ištraukimo vėntiliatoriai), elektros įvedimą.*** ***Projekto įgyvendinimo metu naujų gręžinių, kurių gylis viršytų 300 metrų, įrengti nenumatoma. Privažiavimas prie PŪV vietos įrengtu kieto pagrindo keliu.***

5. Planuojamos ūkinės veiklos pobūdis: produkcija, technologijos ir pajėgumai (planuojant esamos veiklos plėtrą nurodyti ir vykdomos veiklos technologijas ir pajėgumus).

***Produkcija – realizacijai parduodami gyvi gyvūnai, skerdimas ūkyje neplanuojamas. Kritę žvėreliai laikomi specialiuose konteineriuose ir priduodami UAB „Rietavo sanitarinė tarnyba“. Sutartis bus pasirašoma pradėjus vykdyti ūkinę veiklą.***

***Technologinis procesas: laikomi gyvūnai skirstomi į 2 bandas – motininę ir prieauglio. Motininėje bandoje gyvūnai laikomi šeimomis po 4 pateles ir 1 patinėlis. Numatoma auginimo technologija – narveliai su kraiku. Narveliai įrengiami segmentais( žr. 1 pav.), po 4 šeimas segmente, t.y. narveliai dedami vienas ant kito, taip išnaudojama daugiau pastato erdvės. Motininei bandai reikalingi 13 segmentų. Segmente telpa keturios šeimos. 13 segmetų x (4+1) = 52 šinšilų šeimos. Maksimaliam prieaugliui (800vnt) laikyti reikalingi iki 23 segmentų, numatomas iki triejų jauklių skaičius narvelyje. Segmentai bus statomi lygiagrečiai eilėmis, patalpos forma stačiakampio. Segmentų užstatymo plotas iki 140m2, likes plotas išnaudojamas pagalbinėm patalpom, praėjimui tarp narvų.***

***Patelės vedasi vidutiniškai po 2.5 vaiko per metus, atsivesti jaunikliai paliekami su motinomis 2 mėnesius, po to atskiriami į prieauglio bandą. Prieauglio bandoje atskirti nuo motinų jaunikliai laikomi dar 6 mėnesius iki 8 mėn. amžiaus ir po to skiriami produkcijai. Šeimos patinas savo narvelio neturi, tačiau pas savo pateles (patino ir patelių santykis 1:4) įeiti gali bet kada per tam tikslui specialiai įrengtą susisiekimo tunelį. Kad patelės neišeitų iš savo narvo ir patinėlio tuneliu nepatektų į kitą narvą, joms ant kaklo uždedamos specialios apykaklės. Šios apykaklės reikalingos ir tam, kad patelės ramiai augtų, nesiblaškytų ir atvestų sveikus mažylius. Iš tunelio patinas pas patelę patenka per specialią angą, kuri uždaroma, kai patelė vaikuojasi ir po apsivaikavimo.***

***Ūkyje planuojama auginti maksimaliai iki 1050 vnt. švelniakailių žvėrelių (šinšilų), t. y. bendrai viso su prieaugiu. Motininę bandą sudarys maksimaliai 50 šeimų, kur šeimoje yra keturios suaugusios patelės bei vienas patinėlis, viso penki gyvūnėliai. Maksimalus prieaugis per metus siektų iki 800 graužikų. Didžiausias patalpose vienu metu laikomų šinšilų skaičius sudarys: 200 vnt. patelių, 50 vnt. patinėlių ir 2 vados po 400 vnt. jauniklių vienoje vadoje. Viso didžiausias ūkyje laikomų žvėrelių skaičius vienu metu sudarys 1050 vnt. šinšilų, tai sudaro 1,47 sutartinių gyvulių (SG) (1 SG=714 vnt. šinšilų).******Tačiau šinšilos veda nereguliariai, todėl ūkyje vienu metu viso maksimalaus kiekio gyvūnų niekada nepasieks. Skaičiuojama, kad maksimaliai gali būti iki 1,5 karto palikuonių nuo turimų patelių kiekio, t.y. iki 600 jauniklių per metus. Visgi, atliekant skaičiavimus atrankoje, naudosime maksimalų galimą gyvūnų kiekį, t.y. 200 patelių, 50 patinėlių ir 800 jauniklių, viso 1050 šinšilų. Maksimalų auginamų žvėrelių skaičių planuojama pasiekti per penkis metus.***

***Poligaminis veisimas turi privalumų, nes vienas patinelis apvaisina kelias pateles, per tą laiką sulaukiama daugiau prieauglio, lengviau pasiekiama norima kailiuko spalva. Šis metodas yra ekonomiškai efektyvesnis, nes reikia mažiau patinelių, narvelių, mažesnės pašarų sąnaudos. Šinšilų patelės lytiškai subręsta nuo 7 mėnesių amžiaus. Poruoti galima ne jaunesnius nei 7-8 mėnesių gyvūnelius. Šinšilų patelių nėštumo trukmė - 111 dienų. Šinšilų jaunikliai gimsta plaukuoti ir matantys.*** ***.***

***Numatyti galimi kombinuotų pašarų tiekėjai – RABA (Lenkija), De Heus (Vokietija), Panto (Vokietija), Agravis (Vokietija). Joniškio grūdai (Lietuva). Planuojamas kombinuotų pašarų poreikis 24 gr per dieną/gyv. Dėl įvairių augintojų metodikų, nesant reglamentuotamt kombinuoto pašaro kiekio gyvūnui, skaičiuojamas maksimalus kiekis žvėreliui (24g/gyv.). Kombinuoto pašaro poreikis vienam gyvūnui per metus 6,857 kg. Siekiant įvertinti galima maksimalų poveikį aplinkai, skaičiavimuose naudojama maksimali reikšmė, t.y. 7 kg gyvūnėliui per metus. Taigi, 7 kg/vnt.\*1050 maksimalus gyvūnėlių skaičius= 7,4 t/metams/ūkiui kombinuotų pašarų.***

***Šienas bus pjaunamas ir ruošiamas iš savo ūkyje užaugintos žolės. Patikslinama, kad numatomas metinis maksimalus šieno poreikis iki 5t/m.***

***Planuojamas papildomas maitinimas – medienos gabalėliai.***

***Ūkinės veiklos metu susidariusį mėšlą numatoma naudoti savo laukų tręšimui. Tvarkant mėšlą bus laikomasi visų reikalavimų, numatytų Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše (Žin. 2005, Nr. 92-3434; 2011, Nr. 118-5583; 2012-09-14, Nr. 107-5444; 2012-11-20, Nr. 134-6849). Pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą 2011.09.26 įsakymo Nr. D1-735/3D-700, Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidimo ploto nustatymo lentelę šinšila sudaro 0,00083 SG. t.y. 1 sutartinis gyvulys yra – 714 šinšilų. Mėšlas bus laikomas sandarioje uždaroje priekaboje, kuri išklota hidroizoliacine plevele, prie pastato įrengtoje pastogėje, apsaugota nuo lietaus ir kito galimo vandens patekimo. Priekaboje numatoma sutalpini ne mažiau kaip 6 mėn. Laikotarpio mėšlo, t.y. apie 5t. (paskaičiuota su galimu rezervu).***

***Šinšiloms auginti naudojami pašarai sausi, todėl indų dezinfekcija nereikalinga. Žvėrelių tuščių narvų valymas atliekamas rankiniu būdu, pašalinant užterštas pjuvenas, maisto likučius. Šalinimas atliekamas ištraukus stalčių, šepečio pagalba, kraiko ir išmatų likučiai surenkami į tams skirtą mėšlo rinkimo kibirą. Pripildytas kibiro turinys nunešamas į priekabą. Patalpoje naudojami tik mėšlo pašalinimui priskirti įrankiai ir talpos. Jos profilaktiškai plaunamos, dezinfekuojamos su Ecocid S dezinfekavimo priemone.***

***Narvai turės specialias maudyklas su smėliu. Žvėrelių maudyklose bus naudojamas specialus smulkiagrūdis smėlis Sepolita 60/100. Žvėrelio maudykla yra sumontuota kiekviename narve individualiai ir jos matmenys apie 30cmx20cmx10cm. Į vieną maudyklą pilasi apie 300ml smėlio. Per metus išeiga vienam žvėreliui – iki 1 litro smėlio. . Numatomas smėlio poreikis esant maksimaliam žvėrelių skaičiui metams apie 1t/m. Smėlis paprastai išsibarsto ir nusėda ant apačioje esančių įšmatoms surinkti skirtų padėklų. Taigi smėlis iš patalpų laikui bėgant pasišalina kartu su mėšlu.***

***Žvėrelių girdymui ir buities reikmėms vanduo bus naudojamas iš sklype esančio šulinio, viso per metus planuojama sunaudoti apie 10 m3 vandens. Siekant užtikrinti aukštą geriamo vandens kokybę, numatoma įrengti vandens filtrus. Vanduo narvelius pasieks vandens sistemos pagalba, naudojama nipelinė girdymo sistema. Šeriama kartą dienoje, maistas nuormuojamas, vanduo žvėrialiams pasiekiamas visą parą.***

***Šinšilų laikymo įrangoje turi būti kraiko, užimtumui ir graužti tinkamų priemonių/medžiagų (pvz. dėžių, medžio šakų ir pan.), įrengtos pakylos, padedančios lavinti jauniklių judėjimo įgūdžius. Šinšiloms turi būti sudaryta galimybė bent kartą per dieną maudytis smėlyje, išskyrus patelių pogimdyvinį periodą. Šinšilos turi turėti galimybę patekti į nuošalią vietą, kurioje jos galėtų pailsėti ir pasislėpti.***

***Šinšilos yra labai švarūs žvėreliai. Esant gerai priežiūrai bei patalpos vėdinimui, jie neskleidžia jokio kvapo. Dėl planuojamos veiklos cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršys higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" reikalavimais nustatytos vienkartinės ir/ar paros DLK. Gamybinėse patalpose suplanuoti langai (vienoje 2 vnt.,, natūraliam vėdinimui užtikrinti. Taip pat bus įrengiama papildoma ventiliacija. Įvertinant, kad skleidžiamas kvapas yra nedidelis, poveikis aplinkai bus minimalus.***

***Žvėrelių girdymui ir buities reikmėms vanduo bus naudojamas iš sklype esančio šulinio, viso per metus planuojama sunaudoti apie 10 m3 vandens.***

***1 pav. Šinšilų narveliai segmentais.***

6. Žaliavų naudojimas; cheminių medžiagų ir preparatų (mišinių) naudojimas, įskaitant ir pavojingų, cheminių medžiagų ir preparatų naudojimą (nurodant jų pavojingumo klasę ir kategoriją); radioaktyviųjų medžiagų naudojimas; pavojingų (nurodant pavojingų atliekų technologinius srautus) ir nepavojingų atliekų (nurodant atliekų susidarymo šaltinį arba atliekų tipą) naudojimas; planuojamos ūkinės veiklos metu numatomas naudoti ir laikyti tokių žaliavų ir medžiagų preliminarus kiekis.

***Maistas žvėreliams bus perkamas iš specializuotų kombinuotųjų pašarų tiekėjų, viso planuojamas sunaudoti kiekis iki 8 t/m kombinuotųjų pašarų. Jie bus laikomi savo specialiose pakuotėse pastate. Taip pat papildomai bus šinšilos šeriamos šienu, kurio planuojama sunaudoti iki 5 t/m. Šinšiloms auginti naudojami pašarai sausi, todėl indų dezinfekcija nereikalinga. Buitinės atliekos rūšiuojamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams.***

***Planuojama sunaudoti per metus apie 4500 kW elektros energijos, ir iki 60 m3 pjuvenų, kurios įsigyjamos iš netoliese esančios lentpjūvės. Šienas bus pjaunamas ir ruošiamas iš savo ūkyje užaugintos žolės. Papildomų cheminių medžiagų ar mišinių naudoti neplanuojama.***

***Pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą 2011.09.26 įsakymo Nr. D1-735/3D-700, Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidimo ploto nustatymo lentelę šinšila sudaro 0,00083 SG. T.y. 1 sutartinis gyvulys yra- 714 šinšilų. Preliminarus mėšlo susidarymo kiekis iki 10t/m. Esant maksimaliam šinšilų (1050vnt.) kiekiui reikaingas mėšlo skleidimo plotas yra 0,87ha.*** ***Mėšlas bus laikomas sandarioje uždaroje priekaboje, kuri išklota hidroizoliacine plevele, prie pastato įrengtoje pastogėje, apsaugota nuo lietaus ir kito galimo vandens patekimo. Priekaboje numatoma sutalpini ne mažiau kaip 6 mėn. laikotarpio mėšlo, t.y. apie 5,5 t. (paskaičiuota su galimu rezervu).***

***Žvėrelių maudyklose bus naudojamas specialus smulkiagrūdis smėlis Sepolita 60/100. Žvėrelio maudykla yra sumontuota kiekviename narve individualiai ir jos matmenys apie 30cmx20cmx10cm. Į vieną maudyklą pilasi apie 300ml smėlio. Per metus išeiga vienam žvėreliui – iki 1 litro smėlio. Numatomas smėlio poreikis esant maksimaliam žvėrelių skaičiui metams apie 1t/m. Smėlis paprastai išsibarsto ir nusėda ant apačioje esančių įšmatoms surinkti skirtų padėklų. Taigi smėlis iš patalpų laikui bėgant pasišalina kartu su mėšlu.***

7. Gamtos išteklių (natūralių gamtos komponentų), visų pirma vandens, žemės, dirvožemio, biologinės įvairovės naudojimo mastas ir regeneracinis pajėgumas (atsistatymas).

***Naudojamas bus geriamasis vanduo gyvūnėlių girdymui bei buityje, gyvūnėlių indų plovimui. Vienas gyvūnas sunaudoja iki 15 ml vandens per parą, arba 0,0126ml per valandą. Vanduo bus gaunamas iš nuosavo įrengto šulinio ir bus sunaudojama iki 15 m3 per metus. Žemės sklype bus auginama žolė šieno gamybai.***

8. Energijos išteklių naudojimo mastas, nurodant kuro rūšį.

***Ūkyje sunaudojama iki 4500 kW/m elektros energijos. Patalpų šildymui naudojamas bus biokuras, t.y. malkos(15m3)***

9. Pavojingų, nepavojingų ir radioaktyviųjų atliekų susidarymas, nurodant, atliekų susidarymo vietą, kokios atliekos susidaro (atliekų susidarymo šaltinis arba atliekų tipas), preliminarų jų kiekį, jų tvarkymo veiklos rūšis.

***Pavojingų ir radioaktyviųjų atliekų nesusidarys. Žvėrelių gyvūninės kilmės gaišenos bus laikomos specialiai tam įrengtuose konteineriuose, po to perduodamos utilizacijai UAB „Rietavo veterinarinei sanitarijai“ (Sutartis su UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija“ bus sudaryta prieš pradedant veiklą)***. ***Buitinės atliekos (plastikas, popierius, pelenai, stiklas) bus laikomos konteineriuose, rūšiuojamos ir atiduodamos atliekų tvarkytojams pagal sutartį. Bendras jų kiekis iki 1,5 t/m, kitokių atliekų nesusidarys.***

***Pagal mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašą 2011.09.26 įsakymo Nr. D1-735/3D-700, Sutartinių gyvulių (SG) skaičiaus ir mėšlo bei srutų skleidimo ploto nustatymo lentelę šinšila sudaro 0,00083 SG. T.y. 1 sutartinis gyvulys yra- 714 šinšilų. Bendras preliminarus mėšlo susidarymo kiekis iki 10t/m. Esant maksimaliam šinšilų (1050vnt.) kiekiui reikalingas mėšlo skleidimo plotas yra 0,87ha.***

10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.

***Lietaus nuotekas nuo stogų planuojama surinkti ir nuvesti į aplinką nevalytas. Užterštų paviršinių nuotekų susidarymas neplanuojamas, nes šinšilų auginimo veikla ir auginimas vykdomas pastate. Bus tik buitinės nuotekos iki 50 m3/m, kurios bus šalinamos į nuosavą biologinį nuotekų valymo įrenginį.***

11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

***Šinšilos yra labai švarūs žvėreliai. Esant gerai priežiūrai bei patalpos vėdinimui, jie neskleidžia jokio kvapo. Dėl planuojamos veiklos cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore neviršys higienos normos HN 35:2007 "Didžiausia leidžiama cheminių medžiagų (teršalų) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore" reikalavimais nustatytos vienkartinės ir/ar paros DLK. Projekte numatomas įrengti vienas kieto kuro katilas, kurio instaliuota galia 20kW. Katilinė dirbs tik šaltuoju metų laiku. Degimo produktų nuvedimui bus naudojamas mūrinis dūmtraukis su metaliniu įdėklu. Pagal išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normų LAND 43-2013 nuostatas, iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia mažesnė kaip 0,12 MW, išmetamų teršalų ribinės vertės nereglamentuojamos. Vykdant planuojamą ūkinę veiklą dirvožemis nebus teršiamas. Transporto judėjimo zonose bus įrengtos žvyro dangos. Statybos metu derlingas dirvožemis bus nukasamas, vėliau panaudojamas užskleidimui.. Paviršiniai ir požeminiai vandeys nebus teršiami, nes buitinės nuotekos bus nuvedamos į buitinių nuotekų valymo įrenginį. Minimali cheminė tarša galima tik degimo produktais iš katilinės, kuri naudos biokurą. Per metus bus išmetama apie 0,370 t CO2 ir 0.01 t SO2.***

12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

***Šinšilos triukšmo nekeliantys gyvūnėliai.*** ***Fermos veikloje triukšmo, vibracijų, šviesos, šilumos ar elektromagnetinių spindulių*** ***nesusidaro. Planuojamos ūkinės veiklos teritorijoje triukšmą, vibraciją, šviesą ar elektromagnetinę*** ***spinduliuotę skleidžiančių renginių įrengti nenumatoma. Artimiausi gyvenamieji pastatai nuo objekto nutolę 350 m atstumu. Dėl planuojamos ūkinės veiklos skleidžiamo triukšmo bendras foninis triukšmas nepadidės ir neviršys leistino triukšmo lygio.***

13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

***Šinšilos yra labai jautrūs visiems kenksmingiems vabzdžiams ir parazitams. Jų patalpoje negali būti pelių, kitų gyvūnų Jų kailyje nėra tokių parazitų kaip blusos ir utėlės. Taip yra dėl to, kad kailis yra labai tankus ir jame susidaro savotiškas nepalankus mikroklimatas parazitams. Planuojamos ūkinės veiklos vykdytojas įtaręs, kad jo gyvūnai serga užkrečiama liga, nedelsiant praneša veterinarijos gydytojui, o įtaręs, kad jo laikomi gyvūnai serga ypač pavojinga užkrečiama liga, nedelsiant praneša ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) teritoriniam padaliniui, kurios kontroliuojamoje teritorijoje yra laikymo vieta, pradeda laikymo vietoje taikyti būtinas biologinio saugumo priemones, padedančias užkirsti kelią ligos sukėlėjų. išplitimui. Veterinarijos gydytojui sudaromos sąlygos apžiūrėti gyvūnus, juos vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines priemones. Kailiniams gyvūnams gydyti ir vakcinuoti naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai. Kailinių gyvūnų laikymo vietoje reguliariai naikinami graužikai ir kiti kenkėjai. Laikymo vieta ir patalpos bei teritorija reguliariai tvarkomos, jose negali būti laikomi pašaliniai (su kailinių gyvūnų laikymu nesusiję) daiktai, kurie gali sudaryti galimybes veistis graužikams. Mėšlas reguliariai šalinamas iš laikymo įrangos ir patalpų.***

14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

***Ekstremalios situacijos atveju (griuvus fermai dėl žemės drebėjimo ar kito kataklizminio įvykio), šinšilos gali patekti į aplinką, tačiau jokios žalos ar pavojaus nei gamtai nei žmogaus gyvenamajai aplinkai nebūtų padaryta. Šinšilos yra domestifikuoti (neagresyvūs ir nuo žmogaus nebėgantys, galintys išgyventi tik žmogui jais rūpinantis) žolėdžiai gyvūnai. Lietuvos klimato sąlygomis laisvėje šinšilos neišgyventų dėl maisto trūkumo (neėda žalios masės, suėdus žalios žolės žūva dėl kepenų ūminio nepakankamumo) ir dėl žemos temperatūros žiemą (tai yra tropinių kraštų gyvūnas). Nekelia pavojaus kaip invazinė rūšis.***

***PŪV gaisro rizika maža, nes narveliai pagaminti iš nedegių konstrukcijų. Pastatas bus statomas naujai, todėl elektros instaliacija bus įrengiama pagal naujausius saugos reikalavimus.***

***Galima gaisro tikimybė katilinėje. Pastate bus įrengtos priešgaisrinės priemonės (signalizacija, gesintuvai).***

15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

***Šinšilų mėšlas neturi kvapo, todėl šinšilos yra vieninteliai ūkiniai gyvūnai, kurių fermose nebūna nemalonaus mėšlo-amoniako kvapo. Planuojama ūkinė veikla bus vykdoma uždarame pastate, o iki artimiausio gyventojo atstumas 350 metrų. Iki artimiausio vandens telkinio (upelio-griovio) Šerkšnė atstumas 100m.***

***Kadangi šinšilų auginimo ir jų ekskrementų tvarkymo skleidžiamo kvapo taršos faktorius nenustatytas (šinšilų ekskrementai yra sausi, neturi amoniako, suspaudus delne jie nesulimpa,ir neturi kvapo), kvapai vertinti pagal į aplinkos orą išskiriamą amoniako kiekį, įvertinus amoniako kvapo slenkstį. Planuojamos ūkinės veiklos amoniako emisija iš šinšilų laikymo patalpų apskaičiuojama vadovaujantis EMEP/EEA emission inventory guidebook, taip pat pagal skaičiuotus analogus. 2013 update July 2015 metodika. Amoniako taršos faktorius EFNH3 švelniakailiams gyvūnėliams parenkamas iš metodikos 3.1 lentelės. Metinė amoniako emisija skaičiuojama pagal formulę:***

***Epollutant\_animal = AAPanimal x EFpollutant\_animal x 1000 [t/metus]***

***AAPanimal – bendras vidutinis metinis gyvūnėlių laikymo skaičius, vnt;***

***TFpollutant\_animal – vidutinis metinis taršos faktorius vienam gyvūnėliui, kg/gyvūnui/metus.***

***Skaičiavimo rezultatai ir naudotas taršos faktorius EFNH3 pateiktas 1 lentelėje.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Taršos**  **šaltinio**  **Nr.** | **Gyvūnų**  **grupė** | **Gyvulių**  **skaičius,**  **vnt.** | **Taršos emisijos**  **faktorius**  **EFNH3,**  **kg/gyvūnui/met**  **us** | **Metinis**  **išmetamo**  **į aplinkos orą**  **NH3 kiekis,**  **t/metus** | **Momentinis**  **išmetamo**  **į aplinkos orą**  **NH3 kiekis, g/s** |
| ***1*** | **Švelniakailiai**  **žvėreliai** | ***1050*** | ***0,018*** | ***0,0230*** | ***0,0003*** |

***Kvapų koncentracija skaičiuojama 1,5 m aukštyje (vidutinis aukštis, kuriame uodžia žmogus), skaičiuojama 1 valandos kvapo koncentracijos pasiskirstymas, pritaikant 98,0 procentilį. Gauti rezultatai lyginami su HN 121:2010 nurodyta kvapo koncentracijos ribine verte***

***8OUE/m3, t.y 8 europiniai kvapo vienetai (8 OUE/m3 ). Remiantis laboratoriniais tyrimais kvapus pagal intensyvumą galima suskirstyti (Van Harreveld et al. 2001):***

***• 1 OUE/m3 yra kvapo nustatymo riba;***

***• 5 OUE/m3 yra silpnas kvapas;***

***• 10 OUE/m3 yra ryškus kvapas.***

***Atpažinimo slenkstis dažniausiai siekia apie 3 kvapo vienetus. Suskaičiuota kvapo koncentracija prie įmonės sklypo ribų ir artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje 0,00001 UOE/m3 ir neviršija leidžiamos ribinės 8 UOE/m3 vertės.***

16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

***Planuojamos veiklos sąveika su kitomis veiklomis nenumatoma. Aplinkui vyrauja žemės ūkio paskirties žemė.***

17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.

***PŪV numatoma pradėti įgyvendinti gavus teigiamą sprendimą dėl ES paramos fondų lėšų skyrimo.***

**III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA**

18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.

***Valda yra privati, priklausanti Mariui Kesminui, adresu Šerkšnėnų kaimas, Šerkšnėnų sen., Mažeikų raj., Telšių apskritis. Žemės sklypo plotas viso 1,8830 ha, kadastrinis numeris 6157/0005:0081, pagrindinė žemės naudojimo paskirtis – žemės ūkio, žemės sklypo naudojimo būdas – kiti žemės ūkio paskirties sklypai. Planuojamai ūkiniai veiklai sodybos sklype kur bus statomas pastatas, bendras plotas yra 0,3 ha. Gretimybėse žemės ūkio paskirties sklypai, kuriuose vystomas žemės ūkio veikla.***

***Jurgita Kesminienė yra sudariusi nuomos sutartį su Mariumi Kesminu. Sklypo registrcijos pažymėjimas ir sklypo planas pateikti 2 PRIEDE. Sklypo nuomos sutartis pateikta 3 PRIEDE.***

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

***Planuojama ūkinė veikla t.y. pastatai ūkinei veiklai numatyti statyti 5 metrų atstumu nuo gretimo žemės ūkio sklypo, kuriame jokia ūkinė veikla nevykdoma. Iki artimiausio gyventojo atstumas 350 metrų. Iki artimiausio vandens telkinio (upelio-griovio) Šerkšnė atstumas 100m. Išskirtame sklypo dalyje reljefas lygus, jokios naudingos augmenijos nėra. Didžioji dirvožemio dalis lengvi priemoliai. Sklype statomas gyvenamasis namas, užstatymo plotas 231,51m2. Kitos gretimybės: su sklypu kad Nr. 615/0005:0244, sklypu kad. Nr. 6157/0005:99, sklypu kad Nr. 6157/0005:009, visi sklypai ūkinės paskirties. Vietovė, kurioje bus vykdoma ūkinė veikla yra nuotolusi 1591m. atstumu nuo visuomeninės paskirties Šerkšnėnų daugiafunkcinio centro, 1678m. atstumu nuo Šeršnėnų seniūnijos. Sklypo naudojimo paskirtis – žemės ūkio. (2 pav.)***

***2 pav. PŪV sklypo ribos, kadastriniai numeriai rodo esančių sklypų gretimybes. Numeriais 2, 3, 6 ir 49 artimiausias gyvenamas sodybas.***

20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema).

***Geologinių pakitimų nėra. Artimiausias požeminio vandens vandenvietė yra Tirkšlių miestelyje už 5km.***

21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article\_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c,d.

***LR Kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studijoje, kraštovaizdžio vizualinės struktūros brėžinyje, planuojamas naudoti plotas remiantis vizualinės struktūros vertikaliosios ir horizontaliosios sąskaidos veiksniais priskirtas tipui – V0H2. Šio tipo kraštovaizdis skirstyme turi vieną mažiausių verčių. Pagal vizualinės struktūros dominantiškumą nagrinėjamame plote esantis kraštovaizdis priskirtas d kategorijai, kur kraštovaizdžio erdvinė struktūra neturi išreikštų vertikaliųjų ir horizontaliųjų dominantų.***

22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http stk.vstt://.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

***Planuojamos ūkinės veiklos teritorija nepriskirta saugomoms teritorijoms, artimiausia saugoma teritorija, Šerkšnės hidrografinis draustinis už ~1,5 km, artimiausia Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijos - Ventos upės slėnis yra ~7,0 km atstumu.***

23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).

***Nuo planuojamos ūkinės veiklos artimiausias vandens telkinys - upė Šerkšnė už 100 m.***

24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

***Sklypas nepatenka į vandens telkinių pakrančių zonas, potvynių ar karstinių reiškinių teritorijas. Artimiausias vandens telkinys – (griovys) upė Šerkšnė už 100m. Vieta kuriame numatoma veikla nepatenka į upes apsaugos zonas. Teritorija yra žemės ūkio paskirties, aplinkui vyrauja žemdirbystė.***

25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.


***Tokios informacijos nėra.***

26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

***Atstumas iki artimiausio gyventojo 350 metrų.***

27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

***Artimiausi objektai nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos nutolę 5500m spinduliu yra senkapis (kodas 6395) už 2210 m, Žemalės kaimas (kodas 17129) nutolęs 4040m atstumu ir Tirkšlių etnoarchitektūrinės sodybos svirnas (kodas 28255) 5020m atstumu. (3 pav.)***

****

**3 pav. Nekilnojamos kultūros vertybės esančios arčiausiai PŪV.**

**https://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search**

**IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS**

28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

***Veiklą numatomą vykdyti pastatytame statinyje, pastato viduje, kuris bus pritaikytas šinšilų auginimui ir veisimui. Statybos metu nuo aikštelės bus minimaliai nukastas derlingas dirvožemio sluoksnis, kuris bus paskleistas ariamoje teritorijoje ir panaudotas sutvarkyti teritorijai statybą užbaigus. Didelės apimties kasimo darbų nebus. Planuojamos ūkinės veiklos poveikis bus minimalus ir neturės reikšmingos įtakos kitiems aplinkos komponentams: hidrologiniam režimui, hidrografiniam tinklui, pelkėms, biotopams ir kt., neturės įtakos galimų neigiamų geologinių procesų (įgriuvų, nuošliaužų ir pan.) pasireiškimui. Planuojama ūkinė veikla gamtiniam karkasui, saugomoms teritorijoms, rekreacinėms teritorijoms, kultūros paveldui neigiamo poveikio neturės. Mėšlas bus laikomas uždaroje priekaboje įrengtoje po pastoge, o sukauptas bus panaudotas pagal paskirtį laukų tręšimui, kiekis jo susidarys tik minimalus.***

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;

***Veikla neturės neigiamo poveikio gyventojų ir visuomenės sveikatai, gyvenamajai, rekreacinei ir visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai nes nesukels fizikinės, biologinės ar cheminės taršos. Veikla bus vykdoma tik tai veiklai skirtame pastate. Pastatas bus nutolęs nuo gyvenamųjų pastatų daugiau nei 350 metrų. Dėl veiklos foninis aplinkos užterštumas nepadidės. PŪV taršos (cheminės, fizikinės ir kt.) rodikliai bus nežymūs ir nesieks teisės aktais nustatytų ribinių verčių, reglamentuojančių galimą poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai, nebus naudojamos jokios kenksmingos medžiagos, kurios galėtų daryti poveikį aplinkai. Jokie gamybos procesai vykdomi nebus.***

28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

***Planuojama veikla neturės neigiamo poveikio dėl neintensyvaus sklypo užstatymo (bus statomas tik 1 statinys), medžiai ar kiti želdiniai kertami nebus. Sklypo ribose nėra saugomų rūšių augavieičių ir radaviečių, todėl neigiamo poveikio joms nebus. PŪV vietoje nėra natūralių buveinių, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių.***

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

***Išvardintų darbų nebus vykdoma.***

28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

***Poveikio nebus, iki artimiausio vandens telkinio (upelio-griovio) Šerkšnė atstumas 100m.***

28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

***Poveikio aplinkos orui nebus, vietinės meteorologinės sąlygos nepakis, nebus išskiriama nei dulkių, nei šilumos į aplinką.***

28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

***Reljefas keičiamas nebus, pagal bendrąjį planą teritorija priskiriama žemės ūkio veiklos teritorijai. Jokių rekreacinės paskirties objektų šiose apylinkėse nėra. Planuojamos ūkinės veiklos teritorija į saugomas teritorijas nepatenka. Vietovėje paveldo, istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių nėra, sklypas nepatenka į jokių kultūros paveldo vertybių vizualinės apsaugos zonas ar pozonius.***

28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

***Poveikio nebus.***

28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

***Poveikio nebus, nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos iki senkapio (kodas 6395) yra 2210m.***

29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

***Įvertinus esamą vietovės situaciją numatoma, kad planuojama ūkinė veikla bendrai kraštovaizdžio struktūrai neigiamos įtakos neturės. Galimo reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai nebus.***

30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

***Veikla nėra rizikinga vertinant ekstremalių situacijų pavojų ir įvykių tikimybę, todėl ekstremalių situacijų tikimybė mažai tikėtina.***

31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

***Tarpvalstybinis poveikis nenumatomas.***

32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

***Planuojama ūkio veikla bus vykdoma pagal visus galiojančius teisės aktų reikalavimus, bus laikomasi darbo įstatymų, priešgaisrinės saugos ir higienos normų, aplinkos apsaugos ir žemės ūkio veiklą reglamentuojančių teisės aktų. Planuojamos ūkinės veiklos neigiamo poveikio aplinkai neprognozuojama***