Aðalskipulag fyrir Þingeyjarsveit 2010 - 2022


Umhverfisstofnun gerir eftirfarandi athugasemdir við skipulagstillinguna.

Skógrækt

Í Þingeyjarsveit er mikið um náttúrulegan birkiskóg og stunduð skógrækt á fjölda bæja. Umhverfisstofnun telur mikilvægt að sett verði sérstækn markmið eða skilyrði varðandi skógrækt, s.s. að skógrækt spelli ekki kennileitum í landslagi, jarðmyndunum og búsetuminjun; þess verði gætt að planta ekki alveg núður undir vatnsbakka; ekki verði plantað á svaðum sem njóta sérstakrar verndar skv. 37. gr. laga um náttúruvernd og þess gætt að ekki skapist hætta á þurkn tjarna og annarra vótlandissvæða; a.m.k. 30 – 50 m svæði frá vatni og vótlandi verði undanskilði skógrækt. Nauðsynlegt er að fram komi í greinargerð með aðalskipulaginu að skv. 10. gr. reglugerðnr. 583/2000 um innflutning, ræktun og dreifingu útlandra plöntutegunda er öll ræktun útlandra tegunda hér á landi óheimil á friðlýstum svaðum, á jarðmyndunum og vískerfum er njóta sérstakrar verndar og alls staðar ofan 500 metra hæðar yfir sjó.
Veitur – fjarskipti
Umhefisstofnun bendir á mikilvægi þess að ljósleiðarar séu lagðir í nágrenni við háspennulínur, þ.e. í línuslóða eða nálæga vegi, en í tilviki járóstrengja í sama skurð og járóstrengurinn.

Fristundabyggð

Í umfjöllun um fráveitu í kafla um framtíðarsýn og meginmarkmið kemur fram að í sveitarfélaginu er ekki til fráveitukerfi sem mun teljast til stofnkerfi veitna, fráveita er aðallega með hefðbundnum hætti, roþró og siturlögn í beð. Í sama kafla kemur fram að í nýjum frístundabyggðum sem áætlaðar eru, kemur til með að vera fjöldi frístundahúsa. Umhefisstofnun vekur athygli á að samkvæmt 16. gr. reglugerðar nr. 789/1999 m.s.br. um fráveitur og skólp skal í hverfi íbúðarhúsa, frístundahúsa, atvinnuhúsnæðis og þar sem fram fer umfangsmikið tömuðtunastarf komið á sameiginlegu fráveitukerfi, sbr. þó 3.mgr. 18. gr.reglugerðarinnar en þar segir: "Par sem lagning safiræsa þykir ekki álilegur kostur annaðhvort vegna þess að það hefur ekki umhefvisbetandi áhrif eða það hefur í for með sér óhöflegan kostnað skal nýta önnur kerfi sem vernda umhefvisjafn vel."

Umhefisstofnun vill benda á að í landi Hjalla þar sem er tjaldstæði og ferðaþjónusta, eru áform um að byggja allt að 50 smáhýsi. Þegar svo mörð smáhýsi eru áætluð innan sömu jarðar er mikilvægara en ella að vel sé vandað til skipulags, að smáhýsi séu felld vel að náttúrulegu yfirbragði landsins.
Í umfjöllun um frístundahúsa er taldir upp ýmsir gangnammannakofar of.fl. í óbyggðum. Umhefisstofnun bendir á að skálan í Gæsavötnum er ekki getið.

Gjástykki
Fram kemur í skipulagstíllögumni að orkuvinnslusvæðið í Gjástykki sé 2,7 km² og að þar af sé 0,9 km² inni á Leirhnjúkshrauni. Að mati Umhefisstofnunar er Kröfluðahrauni einstakt á heimsvisu og mikilvægt að rannsóknaboranir fari ekki fram á Kröfluðahrauni. Umhefisstofnun öskaði eftir mati Náttúrufræðistofnunar Íslands þann 9. janúar sl. í verndargildi járómyndana á umræddu framkvæmdasvæði í Gjástykki. Í mati Náttúrufræðistofnunar Íslands kemur m.a. fram að Gjástykki er einstakt frá járófræðilegu sjónarmiði, bæði á landsvisu og heimsvisu. Á að mati stofnunarinnar er Gjástykki eitt fárра


Orkuvinnslusvæði á Þeistareykjum

Auk þessa bindir Umhverfisstofnun á að í 37. grein laga um náttúruvernd nr. 44/1999 kemur fram að efirtaldar jörðmyndanir og vistkerfi njóta sérstakar verndar og skal forðast röskun þeirra eins og kostur er: a. eldvorp, gerviggar og eldrhaun, b. stóðuvötn og tjarnir, 1,000m² að stærð eða stærri, c. mjúrar og flóar, 3 hektarar að stærð eða stærri, d. fossar, hverir og aðrar heitar uppsprettr, svo og hrúður og hrúðurbreiður, 100m² að stærð eða stærri og e. sjávarfjitar og leirur. Eitt af stefnumiðum sveitarfélagssins þingeyjarsveit er að: „Ekki skal ganga á náttúruvæði sem kunna að hafa mikilði gildi fyrir komandi kynslóðir.“ Umhverfisstofnun tekur undir stefnumiðið og telur það afar mikilvægt þegar unnið er að háhitavirkjun á Þeistareykjum, sem og á öðrum sveðum eins og að framan er getið.
Hverfisvernd
Í skipulagsreglurð nr. 400/1998 er hverfisvernd skilgreind sem: „Ákvæði í svæðis-, aðal-, eða deliskiplagi um verðun sérkenna eldri byggðar eða annarra menningarsögulegra minja, náttúruninjaka eða trjágróðurs án þess að um lögformlega friðun sé að ræða.” Í umfjöllun um náttúruverndarsvæði kemur fram að hverir við Þeistareyki eru með hverfisvernd. Umhverfisstofnun bendir á að járðhitasvæðið á Þeistareykjun á náttúruninjaskrá, en sett hefur verið hverfisvernd á minni svæði innan svæðis á náttúruninjaskrá vegna orkunýtingar. Umhverfisstofnun telur midur að náttúruninjaskrá verði skert og telur hverfisvernduðu svæðin litinn hluta af því svæði sem sett var að náttúruninjaskrá vegna sérstóðu. Fram kemur í tillögunni að hverasvæðið sé afmarkað nákvæmar og þrengra með hverfisvernd, sem þýdir að gert er ráð fyrir orkuvinnslu nær hverunum og þrengir því að ferðamennsku og náttúruskoðun.

Umhverfisstofnun tekur undir það að sett verði hverfisvernd á þau svæði sem talin eru upp á bsl. 81, en bendir um leið að fjöldi svæða í sveitarfélaginu fellur í þann flokk að þyrfi að hverfisvernda svo sem Daufhylur og Áðaldalshraunið.

Efnistókusvæði

Háspennulinur
Fjallað er um núverandi stofnkerfi og þær linur sem verða lagðar um sveitarfélagðið á skipulagstímabilinu. Að mati Umhverfisstofnunar mun lagning háspennulina frá Kröfllu um Hólasand og Þeistareyi valda talsvert neikvæði og öðurtækur raski á Leirhnjúkshrauni og einnig talsvert neikvæð sjónraður aðri af Þeistareyki og Hlíðarfjall. Einnig telur stofnunin mikilvægt að hverasvæðinu Hitur verði ekki raskað.

Samgöngur
Göngu- og reiðleiðir
Í umfjöllun um göngu- og reiðleiðir kemur fram að unnið sé að uppbyggingu göngu- og reiðleiða í sveitarfélaginu og einnig eru gamlar þjóðleiðir yfir fjöll og heiðar nýttar. Í viðauka V er greinargóð yfirferð yfir leiðirnar í sveitarfélaginu. Nú er þekkt að mótorhjól o.þ.h. farartæki eru að nýta göngu- og reiðleiðir sveitarfélagsins sem akstursleiðir. Að mati Umhverfisstofnunar þyrfti að marka í skipulagstillögunni skýra stefnu um heimilar akstursleiðir velknúinna ökutækja.

Vîðingarfyllst

[Signature]

Olafur Á Jósson
Deildarljóri

[Signature]

Kristín S Jónsdóttir
Sérfræðingur

Skipulagsstofnun