Vastuseks Teie kirjale 23.04.2021

Palun Setomaa valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise

hindamise aruande eelnõuga tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks tähtaja pikendamist.

Uurisin kodulehel olevat üdplaneeringu kaardirakendust ja tekkisid täiendavad küsimused

 Setomaa valla üldplaneeringu eskiislahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõule.

1. Minu kinnistul olev maatulundusmaa on muudetud planeeringu kaardil väärtuslikuks põllumaaks.

VÄÄRTUSLIKUD PÕLLUMAJANDUSMAAD- kaitse ja kasutustingimused pole arusaadavad

… muude tegevuste kavandamine väärtuslikule põllumajandusmaale peab olema põhjendatud ja hoolikalt läbi kaalutud.

Väärtusliku põllumaa kavandamine kinnistule riivab omaniku ettevõtlusvabadust maatulundusmaa kasutuses

Ettepanek: Palun mitte planeerida maatulundusmaale piiratud kasutusotstarbega väärtuslikku põllumaad.

2. Dokument : "Rohevõrgustiku analüüs " tekitab küsimusi ;- palju informatsiooni aga täpselt ei saa aru mis mille kohta käib,

miks on vajalik Veeseadusest tulenev veekaitsevöönd 10m.- sinivõrgustiku vööndiks nimetatuna suurendada kuni 30 meetrini ?

Milliste veekogude ääres veekaitse vöönd plaanitase sinivõrgustikuna laiendada?

Rohevõrgustiku ribastruktuure on täiendatud sinivõrgustiku aladega. Sinivõrgustik ühendab maakonnaplaneeringus toodud ühenduseta rohevõrgustiku alad, rikastab ja mitmekesistab rohevõrgustiku osa ning loob eriilmeliste alade vahelise sidususe. Sinivõrgustiku alla kuuluvad jõed, ojad ja järved ning nende kallastel olev loodusliku taimestiku vöönd30 m ulatuses mõlemal pool veepiirist.

Sinikoridori puhul lähtuti eeldusest, et vähemalt 3 m laiune loodusliku taimestikuga riba tuleb jätta jõe või oja kaldale ka tiheasustuse läbimise korral ja maksimaalselt tuleb säilitada jõgede looduslikke luhtasid ja jõgedeäärset puurinnet. Väikese valgalaga ojade puhverribade laius võiks olla ideaalis vähemalt 30 m, kuid kindlasti ei tohiks see olla väiksem kui Veeseadusest tulenev veekaitsevöönd ehk10m. Suure valgalaga jõgede puhul tuleb loodusliku

taimestikugapuhverala määratlemisel lähtuda minimaalselt Looduskaitseseaduses määratletud ranna-ja kaldakaitse piiranguvööndi ja ehituskeeluvööndi laiusest.

Rohevõrgustiku vabaõhu puhkefunktsioon on oluline eeskätt linnalise asustusega aladel, milleks Setomaa valla puhul on Värska alevik.

Haljasalad ja puhkealad on avamaataimkattega alad, milledel on keskkonnakaitseline ja rekreatiivne tähtsus ning,mis ei moodusta eraldi rohevõrgustiku ala. See tähendab, et tegemist on teadlikult kujundatud maastiku, maastikuosa või hoonetevahelise välisruumiga, avamaataimkattega aladega asulates, mida iseloomustab ümberkujundatud reljeef ja taimestik ning vastava funktsioonilised rajatised. Avalikud haljasalad ja puhkealad loovad meeldiva elukeskkonna, kujundavad piirkonna mainet ja tõstavad turvalisust. Oluline on säilitada seni säilinud haljastud ja väljakujunenud puhkealad. ...................

Avaldaja soovib ka edaspidi olla kaasatud üldplaneeringu menetlusse.

Lugupidamisega

Ester Aasna