**Когда соседи – свиньи**

**Жители Высотки задыхаются от соседства со свинобойней**
Вот уже несколько лет в посёлке Сибирский (Высотка) по улице Глобусная существует убойный пункт, куда приво-зят свиней, держат определённое время в изоляторе, а затем забивают. Некая предпринимательница снабжает свининой торговые точки и всех желающих. Но вот только организовано место по производству не где-нибудь, а на нескольких объединённых участках, смежных с огородами местных жителей. Это, конечно же, не может их радовать, поскольку запах, особенно в жару, стоит преотвратительнейший. В добавок к этому, в дома и на грядки зачастили крысы. Да и слушать предсмертные визги свиней  –  удовольствие сомнительного характера.
Самые активные из недовольных обитателей посёлка примерно год назад собрали подписи и отправились с бумагой по инстанциям. Авторы обращения рассказали нам, что в Роспотребнадзоре им посоветовали съездить в городскую администрацию, а там пару раз подряд по разным причинам принять их не смогли. Не приняли почему-то и коллективного письма. Добиться какой бы то ни было полезной информации по [телефону](http://sotmarket.ru/) не удалось. В общем, повлиять на ситуацию люди, среди которых в основном бабушки-дедушки, отчаялись, решив, что «всё схвачено, за всё заплачено». Есть свидетели того, как предприимчивая соседка грозила им несладкой жизнью, пытаясь пресечь их попытки вернуть всё на круги своя, как было до открытия свинарни. А много ли надо, чтобы напугать и присмирить пожилого человека? Однако есть неравнодушные граждане – сторонние наблюдатели всей этой [картины](http://kaakaadoo.ru/), которые продолжают искать пути воздействия на хозяев мясного предприятия. Мы присоединились к поискам, и вот что удалось выяснить. Животных поставляют из Красноярского края с разрешения Службы ветеринарии по Иркутской области. Это нам стало известно от замес-тителя начальника Усть-Илимской станции по борьбе с болезнями животных Анастасии Сиренко. С местной ветслужбой предпринимательница ежегодно заключает договор на обслуживание. Специалисты ветстанции не только проверяют убойную площадку на соответствие санитарным нормам, но и осматривают привезённых хрюшек, уничтожают биологические отходы в трупосжигательной печи Усть-Илимской СББЖ. И вроде бы всё на этом мини-производстве проверяется должным образом, всё в порядке. Правда, без ответа остались наши вопросы о том, куда сливается вода, которой омываются туши, и сколько голов одновременно обычно пребывает на базе. Первое важно, поскольку технические воды могут негативно сказаться на экологическом состоянии территории и должны проходить не одну стадию фильтрации, прежде чем попасть обратно в природу. А второе, поскольку, чем больше животных, тем дальше хлева должны находиться от жилых построек. Если говорить терминами, должна выдерживаться санитарно-защитная зона предприятия, которая обычно измеряется сотнями метров. Но задействованные в «мясной промышленности» участки стоят вплотную к другим. Напрашивается закономерный вопрос – на каком основании свинобойня оказалась прямо посреди частного сектора? Статья 42 Земельного кодекса РФ обязывает всех граждан использовать земли в соответствии с их целевым назначением. Мы обратились в Росреестр и назвали адрес предприятия. Оказалось, что задействованные в производстве участки предназначены для ведения огородничества. Вид разрешённого использования данной земли никто не менял. А это, кстати, человек не может сделать, если земля не принадлежит ему на праве собственности. Известно, что хозяйка предприятия не является собственником участка, адрес которого фигурирует в официальном списке предпринимателей как юридический и фактический. Об этом нам сообщил начальник отдела архитектуры и градостроительства городской мэрии Александр Леухин. Он рассказал, что частично посёлок создан в так называемой рекреационной зоне, где, по правилам, сохраняется природный ландшафт для отдыха людей, а дома строиться не должны. Но при советской власти всё же там возводились постройки для временного пребывания бывших заключённых. Времянки и по сей день продолжают служить кому-то постоянным местом жительства, кому-то – дачами. А земля под ними редко является собственностью людей. Возможно, ещё и поэтому ограниченные в правах на нормальное существование люди боятся бунтовать – сами-то во внеплановых домах живут. Хотя, нам сказали, что добиться порядка можно, если упорно писать заявления в инстанции. Будем следить за ходом событий.
Нина ШИШОВА