|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Дар Фењристи бањисобгирии давлатии санадњои меъёрии њуќуќии Вазорати адлияи Љумњурии Тољикистон 18 марти соли 2020, № 1019 ба ќайд гирифта шуд. |  | Бо фармоиши сардори Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 19 феврали соли 2020, № 14 тасдиќ карда шудааст |

Ќоидањои ягонаи њифзи ќаъри замин

њангоми истихрољи канданињои фоиданоки сахт

1. **Муќаррароти умумї**

1. Ќоидањои ягонаи њифзи ќаъри замин њангоми истихрољи канданињои фоиданоки сахт мутобиќи сархати сиву дуюми банди 6 Низомномаи Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 марти соли 2014, №152 тасдиќ шудааст, тањия карда шуда, талаботњо оид ба истифодабарии самаранок ва маљмўии конњои канданињои фоиданоки сахт ва њифзи ќаъри заминро муайян месозад.

2. Ќоидањо барои њамаи вазоратњо, идорањо, муассисањо, ширкатњо, шахсони воќеї ва њуќуќие, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон (новобаста аз шакли моликият) ба истихрољи канданињои фоиданок, лоињакашї, сохтмон, азнавсозї, барњамдињї ва консерватсияи корхонањои ба истихрољи канданињои фоиданок (ѓайр аз маъмул) машѓуланд, њатмї мебошад.

3. Мафњумњои дар Ќоидањо овардашуда ба ќонунгузорї дар бораи ќаъри замин, инчунин дастурамалњои амалкунандаи меъёрии њуќуќии байнисоњавї ва соњавї (низомномањо, дастурамалњо, нишондињандањои методикї), ки истихрољи конњои канданињои фоиданоки сахтро дар бар мегирад, мутобиќ кунонда шудааст.

1. **Талаботњои умумї**

4. Истихрољи канданињои фоиданок дар њолати риояи талаботњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи ќаъри замин ва мављуд будани њуљљатњои зерин рухсат дода мешавад:

- иљозатнома барои њуќуќи истифодаи сарватњои зеризаминї дар Љумњурии Тољикистон;

- њисоботи геологї бо захирасанљии канданињои фоиданок ва протоколи тасдиќи захирањо дар Комиссияи давлатии Љумњурии Тољикистон оид ба захирањои канданињои фоиданок (минбаъд -КДЗ-и Љумњурии Тољикистон);

- санади супоридан ва ќабул намудани кони омўзишкардашуда барои азхудкунии саноатї;

- лоињаи тасдиќкардашуда барои сохтмони корхонаи нав ва ё васеъгардида, азнавсозї ва бозсозии техникии корхонаи амалкунанда ва коркарди кон;

- санад, тасдиќкунандаи ќитъаи кўњї;

- сертификати њуќуќи истифодабарии замин;

- санади комиссияи давлатї оид ба ќабули корхона ё ягон навбати ба истифода додашудаи он;

- рухсатнома барои истифобарии махсуси об дар сурате, ки истихрољи канданињои фоиданок ба њолати обњои рўизаминї ва зеризаминї таъсир мерасонад ва дар њолати зарурї-протоколи КДЗ-и Љумњурии Тољикистон оид ба тасдиќи захираи обњои зеризаминї;

- мувофиќакунї бо маќомотњои њифзи моњиён њангоми коркарди канданињои фоиданок дар соњили бањрњо ва њудуди обанборњо;

- наќшаи рушди корњои кўњї;

- њуљљатњои геологї, геодезї, маркшейдерї ва дигар њуљљатњои дар равиши сохтмон тартиб додашуда;

- њисоботњои корхонањои махсус оид ба тањќиќотњои технологї, гидрогеологї, муњандиси-геологї, омўзиши рељаи газнокии конњо ва дигар шартњои коркарди онњо, њангоми гузаронидани корњои иктишофии конњо ва баъди ба анљомрасии онњо;

- маѓзањои чоњњои иктишофї ва мањакњои такрорие, ки барои корњои омўзиши геологии оянда ва коркарди кон заруранд.

Тартиби гирифтани иљозатномаи њуќуќи истифодаи сарватњои зеризаминиро Ќонуни Љумњурии Тољикистон Дар бораи иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият ва «Низомнома дар бораи хусусиятњои иљозатномадињї ба баъзе намудњои фаъолият (дар тањрири нав) муайян менамоянд.

5. Муассиса бо комплексњои наќбканї ва кўњканї, истихрољї, таљњизотњо ва мошинањои кўњї-наќлиётї, дигар воситањои техникие, ки тибќи лоиња барои таъмини бехатаронаи иљроиши корњои кўњї, ба пуррагї ва комплексї истихрољ намудани канданињои фоиданок аз ќаъри замин истифода мешаванд, бояд таъмин бошад.

6. Ќаъри замин барои истихрољи канданињои фоиданок дар асоси санади тасдиќкунандаи ќитъаи кўњї барои истифодабарї људо мегардад.

Ќитъаи кўњї барои истихрољи канданињои фоиданок барои истифодабарї (ѓайр аз маъмул) бо тартиби муайянгардида аз тарафи Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (дар оянда-Хадамоти назорати кўњї) људо карда мешавад.

Ќитъаи кўњї, тибќи ќоида, барои коркарди тамоми кони кандании фоиданок ба корхона људо карда мешавад. Њангоми коркарди конњои канданињои фоиданоки нисбатан калон, ќитъањои кўњї ба якчанд корхонањо ба тариќи истисно, аз тарафи Хадамоти назорати кўњї људо карда мешавад.

Њангоми истихрољи канданињои фоиданоки њар хелае, ки дар як майдон љойгиранд, ќитъаи кўњї барои њар як кон људогона пешнињод мегардад. Дар ин њолат, њангоми коркарди конњои канданињои фоиданоки калон аз тарафи якчанд корхонањо тартиби коркард ё ќисми онњо ва њампайвастагии корњои кўњї бояд ба пуррагї, комплексї ва ба тариќи кофї истихрољи конњои канданињои фоиданоки иктишофшударо аз ќаъри замин, инчунин риояи талаботњои бехатариро таъмин намояд.

Сарњадњои ќитъањои кўњї дар асоси њудуди захирањои иктишофшудаи канданињои фоиданок ё ягон ќисми онњо бо дарназардошти њудуди лаѓжиши љинсњои куњї ё пањншавии ќисматњои (канора) карерњо муайян мегардад. Берун аз ќитъаи кўњї мондани ќисми конњое, ки барои коркарди мустаќил номувофиќ манъ аст.

Истихрољи канданињои фоиданок берун аз њудуди ќитъаи кўњї манъ аст. Воридкунии ќитъањои кони берун аз њудуди ќитъаи кўњї љойгиршуда, тибќи дастрас намудани ќитъаи кўњї бо асосноккунии техникию иќтисодї аз нав ба расмият дароварда мешавад.

Ќитъањои кўњї барои истихрољи канданињои фоиданок ба корхонањо, муассисањо, кооперативњо, љамъиятњо дар асоси иљозатномаи њуќуќи истифодаи сарватњои зеризаминї ва лоињаи коркарди кон (ќитъа) људо карда мешаванд.

7. Људо кардани ќитъаи замин барои сохтмони корхона ва истихрољи канданњои фоиданок баъди ба расмият даровардани ќитъаи кўњї, бо тартиби муќарраркардаи асосњои ќонунгузории замини Љумњурии Тољикистон амалї карда мешавад.

8. Истихрољи саноатию таљрибавии конњои канданињои фоиданок ё ягон ќисмати он бе ќитъаи кўњї, дар асоси лоињаи тасдиќнамудаи муассисаи болої, хулосаи мусбии муассисањои геологї ва људо намудани ќитъаи замин тибќи тартиботи муќарраргардида, гузаронида мешавад. Дар њудудњои обанборњо, кўлњо, дарёњо истихрољи саноатию таљрибавии конњои канданињои фоиданок ба ѓайр аз он, бо маќомотњое, ки муносибат ва истифодаи обњоро ба танзим медароранд, мувофиќа карда мешавад.

Истихрољи саноатию таљрибавии конњо ё ягон ќисми он барои аниќ намудани шароитњои кўњию геологї ва дигар параметрњо бо маќсади интихоби тарзи дурусти истихрољ ва усули коркарди ашёи минералї, инчунин гирифтани маълумотњои иловагї барои тартиб додани лоињаи сохтмони корхона ба роњ монда мешавад.

Мўњлати гузаронидани коркарди саноатию таљрибавї, ки дар лоиња асоснок карда шудааст, бо Хадамоти назорати кўњї мутобиќ кунонида мешавад.

9. Талаботњо оид ба истифодабарии самаранок ва њифзи ќаъри замин њангоми истихрољи канданињои фоиданоки сахт бо усулњои геотехнологї ва дигар (гудозиши сулфури зеризаминї, ишќоркунии зеризаминї, газикунонии зеризаминии ангишт ва дигар.) дар асоси дастурамалњо, ки аз тарафи вазоратњо ва идорањо тасдиќшудаву бо Хадамоти назорати кўњї мувофиќа шудааст, бояд пешбинї гардад.

10. Наќшањои рушди корњои кўњї бо Хадамоти назорати кўњї мувофиќа карда шуда, аз тарафи истифодабарандагони ќаъри замин тасдиќ карда мешавад.

Дар наќшаи солонаи рушди корњои кўњї меъёрњои талафёбї ва омехташавї нисбати њар як ќисми истихрољї дар алоњидагї дарљ карда мешавад.

Эзоњ: ќисми истихрољї - ин қитъаи минималии кон бо шароитҳои нисбатан якҷинсаи геологї мебошад, ки коркарди он бо як системаи коркард ва нақшаи технологии кандани кон (зина, блок, камера ва ғайра) амалū гардида, дар ҳудуди он захираҳо даќиќ муайян карда шудаанд ва баҳисобгирии аввалиндараљаи истихроҷи канданиҳои фоиданок ва дигар маъданҳои њамроњ имконпазир аст.

Дар наќшањои рушди корњои кўњї бояд чорањо оид ба камшавии талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок њангоми истихрољ, дар њолати зарурї истихрољ намудани захирањои пешконсерватсияшуда ва ё аз тароз берунбуда, истифодабарии канданињои фоиданоки њамроњ ва љинсњои холии ќабаткушої, љобаљокунии ашёи минералии ба талабот номувофиќ дар партовгоњњои махсус, дар истењсолот љорї намудани пешравињои илмию техникї, инчунин нишондодњои пешравињои технологї ва хулосањои илмию тањќиќотї ва корњои таљрибавї доир ба њифзи ќаъри замин пешбинї карда шавад.

Наќшаи солонаи рушди корњои кўњї тибќи Тартиби тањия ва мутобиќ намудани наќшањои солонаи рушди корњои кўњї, меъёрњои талафёбї ва омехташавї њангоми коркарди конњои канданињои фоиданок дар Љумњурии Тољикистон, ки бо Ќарори Госгортехнадзори Љумњурии Тољикистон № 04-6 аз 9 октябри соли 1997 тасдиќ карда шудааст, тањия карда мешавад.

11. Лоињакашї ва сохтмони иншоотњои ањолинишин, комплексњои саноатї ва дигар объектњои хољагии халќ дар њолати аз ташкилоти соњаи геология маълумот нисбати мављудияти канданињои фоиданок дар њудуди сохтмони пешбинишуда пешнињод карда нашавад, манъ карда мешавад.

Ба тариќи истисно, корњои сохтмонї дар њудуди љойгиршавии захираи кандањои фоиданок (ѓайр аз маъмул), инчунин, љойгиркунонии гузаргоњњои зеризаминї, ки бо гирифтани канданињои фоиданоки зеризаминї вобастанабуда, дар мањалли мављудияти конњо, аз тарафи Хадамоти назорати кўњї иљозат дода мешавад. Дар ин њолат чорабинињои сохтмонї бо имконияти истихрољи канданињои фоиданок бояд ба њисоб гирифта шавад.

12. Дар конњо ё ќисмњои алоњидаи он, ки истихрољ ва коркарди он мувофиќи асосноккунии техники-иктисодї аз тарафи муассиса гайримаќсаднок мебошад, истихрољи канданињои фоиданок аз тарафи ташкилотњои худфаъол иљозат дода мешавад.

Истихрољи канданињои фоиданок аз тарафи ташкилотњои худфаъол танњо дар асоси шартнома бо корхонаи истихрољї, ки ќитъаи кўњї ба ў тааллуќ дорад, инчунин тибќи лоињаи тасдиќнамудаи истифодабарандаи ќаъри замин ва Оинномаи намунавии ташкилоти худфаъол гузаронида мешавад.

Номгўи канданињои фоиданок, ки истихрољи он ба ташкилотњои худфаъол рухсат дода шудааст ва Оинномаи намунавии онњо бо тартиби муайян намудаи ќонунгузорї, тасдиќ карда мешавад.

Корхонањо корњои истихрољии ташкилотњои худфаъолро, инчунин риояи талаботњои ќонунгузории ќаъри замин ва Ќоидањои мазкурро аз тарафи онњо мунтазам назорат намоянд.

13. Њар гуна намуди фаъолият, ки тартиботи нигохдории моддахои камёфти аёншудаи геологиро, пайдоиши минералогиро, ќитъањои палеонтологї ва ќитъаи ќаъри замини бо тартиби муайян њамчун минтаќаи манъкардашуда мансуб аст ё ин, ки ёдгорињои табиї, таърихї ва фарњангро вайрон месозад, манъ аст.

Њангоми истифодаи ќаъри замин њар гуна пайдоишњои нодири геологї ва ташкилшавињои минералогї, метеоритњо, иншоотњои полеонтологї, археологї ва дигароне, ки мафиатњои илму санъатро доранд, ошкор карда шавад, корњо дар иншоотњои мазкур њатман манъ карда шуда, ба маќомотњои давлатии дахлдор хабар дода мешавад.

Барќарорсозии корњо дар ин ќитъа бо розигии маќомотњои ваколатдори давлатї рухсат дода мешавад.

14. Бо максади самаранок ва оќилона истифодабарии боигарињои зеризаминї ва њифзи онњо њангоми коркарди конњои канданињои фоиданок, барои истифодабарандагони ќаъри замин, шахсони мансабдор ва дигар коргарон, ки ба бењбудии истифодаи ќаъри замин ва мустањккамкунии њифзи онњо чораљўї намудаанд, аз тарафи вазоратњо ва муассисањо њавасмандгардонии молї ва ахлоќї бо дарназардошти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, пешбинї гардидааст.

15. Вазоратхо, идорањо, ташкилотњо ва корхонањо дар якљоягї бо Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, пажўњишгоњњои соњавии илмию тадќиќотї ва лоињакашї, муассисањои олии таълимии Љумњурии Тољикистон вазифадор њастанд, технологияи нав ва ё муосири вариантњои коркарди конњои канданињои фоиданок, воситањои механизатсиякунонї, ташкили мењнат барои баланд бардоштани сифатнокї ва яклухтии људо намудани кандании фоиданок њангоми истихрољро кор карда бароянд ва наќшабандї намуда, татбиќи онро дар истењсолот таъмин намоянд.

16. Истихрољи канданињои фоиданок ва истифодаи ашёи минералии он, ки ба ќарори КДЗ-и Љумњурии Тољикистон, ки њангоми тасдиќи захирањо муайян карда шудааст, мухолиф аст, ё ин ки ба ќоидавайронкунї роњ дода шудааст, манъ аст.

Дар њолатњои алоњида ин намуди коркард муваќќатан, танњо бо иљозати махсуси КДЗ-и Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти назорати кўњї иљро мегардад.

17. Корхонањо, идорањо, муассисањо ва ташкилотњои ба истихрољи канданињои фоиданок ва омода намудани ашёи хом барои коркард машѓул њастанд, барои азхудкунии комплексии конњо, истифодабарии самаранок ва оќилонаи ашёи минералї љавобгар њастанд .

18. Талаботњои Ќоидањои мазкур бояд дар хуљљатгузорињои соњавї (ќоидањои истифодабарии техникї, оинномањо, низомномањо, дастурамалњо ва дигарон), ки фаъолияти истењсолии хадамотњо, зерсохторњо ва мансабдорони алоњидаи корхонањоро баён месозад, бояд дарљ карда шаванд.

**3. Талаботњои асосї оид ба лоињасозї, сохтмон ва ба истифода додани корхонањои истихрољи канданињои фоиданок**

19. Мавзеи љойгиршавии корхона – майдон барои сохтмони корхона оид ба истихрољи канданињои фоиданок дар асоси санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар бораи ќаъри замин, об ва инчунин тибќи талаботњои меъёрњо ва стандартњои соњавї интихоб карда мешавад.

20. Мавзеи љойгиршавии корхонаи истихрољи канданињои фоиданок ќабл аз корњои лоињасозї бо маќомотњои иљроияи њокимияти давлатї, Хадамоти назорати кўњї ва инчунин бо дигар маќомотњои манфиатдор мувофиќа карда мешавад.

21. Ташкилоти лоињасоз- лоињасози генералї дар њолатњои зарурї бо љалби ташкилотњои махсуси лоињасоз ва тањќиќотї бо дархости фармоишгар, барои интихоби майдонњои сохтмон, вариантњои гуногуни љойгиркунонии корхонаи истихрољи канданињои фоиданокро бо њисобу китоби асоснок муќоисаи техникї-иќтисодї намуда, аз руи вариантњои мувофиќ пешнињод омода мекунад. Њаљм ва номгўи ин маводњо ва пешнињодњо бо дарназардошти мураккаб будани объект муайян карда мешавад ва барои хулосабарорї бо маќсади самаранок ва пурра истифода бурдани конњои канданињои фоиданоки истихрољмешуда ва ќарор кардан дар бораи њифзи сарватњои зеризаминї, кифоя бошад.

22. Маводњои асосноккардашуда бо вариантњои муќоисавии техникї- иќтисодии љойгиршавии корхонањои истихрољи канданињои фоиданок ва пешнињодот дар бораи вариантњои муфидро ташкилоти лоињасоз - лоињасози генералї, барои хулосабарорї ба Хадамоти назорати кўњї, ки намояндаи ў дар интихоби майдон барои сохтмони корхона ширкат намудааст, пешнињод менамояд.

23. Барои интихоби майдони сохтмони корхонаи истихрољи канданињои фоиданок аз љониби Фармоишгар тибќи тартиби муќарраршуда, комиссия бо иштироки њатмии намояндаи Хадамоти назорати кўњї ташкил карда мешавад ва санад дар бораи интихоби майдони сохтмони корхона тартиб дода мешавад.

Санад дар бораи интихоби майдон барои сохтмони корхонаи истихрољи канданињои фоиданок, ки аз тарафи њамаи аъзоёни комиссия ба имзо мерасад, аз тарафи фармоишгар тасдиќ мегардад ва њамчун њуљљати мувофиќашуда доир ба мавќеи љойгиршавии корхонаи истихрољи канданихои фоиданок мањсуб меёбад.

24. Дар њолати интихоб кардани майдон барои сохтмони корхона дар њудуди конњои канданихои фоиданок, ќабл аз оѓози корњои лоињасозї фармоишгар тибќи тартиби муќараргардида иљозат барои сохтмони майдоне, ки дар он канданињои фоиданок љойгир шудааст, бояд ба расмият дарорад.

25. Лоињаи корхона, аз он љумла коркарди таљрибавию-саноатии кон, бояд ба талаботи ќонунгузорї дар бораи сарватњои зеризаминї, ба гурўњбандї намудани захираи конњо ва захираи пешбинишудаи канданињои фоиданоки сахт, меъёрњои амалкунанда оид ба лоињакашї ва сохтмон, меъёрњои соњавї ва дастурњо оид ба лоињакашї, талаботњои бехатарї ва истифодабарии техникї ва њамчунин ба Ќоидањои мазкур, љавобгў бошад. Дар лоиња чорабинињо дар бораи иљрои ќарор ва тавсияњое, ки КДЗ-и Љумњурии Тољикистон њангоми тасдиќи захирањо пешнињод намудааст, бояд ба назар гирифта шавад.

26. Лоињаи корхона, аз он љумла коркарди таљрибавию саноатї, дар асоси супориши техникї оид ба лоињакашї, ки аз тарафи истифодабарандаи ќаъри замин ва ё ташкилоти болоии он тасдиќ шудааст, дар мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї дар ќисми њифзи ќаъри замин, тањия карда мешавад. Лоињаи корхонањое, ки ба талаботи ќонунњои амалкунандаи истифодаи сарватњои зеризаминї ва ќоидањои мазкур љавобгўй нест, ќабл аз тасдиќ намудани он бояд бо Хадамоти назорати кўњї дар ќисмати њифзи ќаъри замин мувофиќа карда шавад.

27. Дар лоињаи корхона масъалањои зерин бояд пешбинї шаванд:

- љойгиркунонии таљњизоту иншоотњои зеризаминї ва рўизаминии корхона, тарзи боз намудан ва системаи коркарди конњои канданињои фоиданок, истифодаи воситањои механизатсиякунонї ва автоматикунонии љараёни истењсолї, ки пурраву самаранок ва аз љихати иќтисодї манфиатовари љалби захирахои тавозунї ва самараноку оќилона истифода кардани онњо ва дар якљоягї бо онхо канданињои фоиданоки њамроњро таъмин месозад, њамчунин њифз ё захира намудани захирањои ѓайритавозунї дар зери замин ё дар анборњои алоњида барои азхудкунии саноатии минбаъдаи онњо;

- омода намудани канданихои фоиданоки истихрољшуда, ки тарзи пешрафти ѓанигардонї ва коркарди манфиатноки ашёи минералї, самаранок ва пурра љалб кардани маъданњое, ки дар таркибашон захирахои саноатї мављуд аст, таъмин намояд;

- самаранок истифода кардани љинсњои кўњии њамроњ ва ќабаткушої, партовњои истењсолие, ки дар натиљаи коркарди конњои канданињои фоиданок ба амал омадаанд;

- безараргардонї ё зери хок намудани партовњои зарарноки истењсолот тибќи ќонунњои амалкунанда;

- дар алоњидагї љамъ намудан ва нигоњ доштани канданињои фоиданоки њамроње, ки муваќќатан истифода намешаванд, њамчунин партовњои истењсолї, ки дар таркибашон компонентњои фоиданок мављуд аст, асосноксозии ѓунљоиши анборњо, тартиб ва технологияи анборкунї, шароит ва мўњлати нигохдорї ва љалби онњо барои истифодаи канданињои фоиданок ва партовњои истењсолот, чорабинињо доир ба пешгирї кардани талафёбї ва вайрон шудани ашёи минералї;

-омўзиши геологии ќаъри замин, ки дар давоми сохтмон ва фаъолияти корхона кашф шудаанд, тартиб додани њуљљатгузорињои геологї ва маркшейдерї;

-воситањои техникие, ки барои њисобу китоби даќиќ ва сифати ашёи миералии маъдани истихрољшуда истифода бурда мешавад;

-њайати хадамоти геологї ва маршейдерии корхона ва таљњизотњои техникии онњо;

-чорабинињо оид ба таъмини бехатарии кормандони корхона ва ањолї, њифзи ќаъри замин, њаво, замин, љангал, об ва дигар объектњои табии муњити гирду атроф, бино, иншоот, ёдгорињои табиї, таърихї ва фарњангї аз таъсири манфие, ки ба истифодабарии ќаъри замин алока дорад;

-чорабинї дар бораи техникаи бехатарї;

-мутобиќи ќонунњои амалкунанда, бехатар ва барќарор намудани ќитъањои замин ва манбаъњои об, ки дар натичаи истифода бурдани сарватњои табиї вайрон мешаванд, ба њолате, ки ќобили истифодаи хочагии халќ бошанд.

Инчунин, дар чорабинињои вобаста ба њифзи муњити атроф, ки дар лоиња оварда шудааст, дар якљоягї бо дигар масъалањо бояд пешбинї шаванд;

-кам намудани бегонакунии заминњое, ки тањти корњои кўњї ќарор доранд;

-дар бораи интихоби технологияи истихрољ ва коркарди аввалияи ашёи хоми маъданї бо камтарин партов ба муњити табиати атроф;

-дар бораи ташкили назорат доир ба њолати муњити табиати атроф ва дурнамои њолати ивазшавии муњити табиати атроф дар алоќамандї бо истифодаи ќаъри замин.

28. Барои истихрољи канданињои фоиданок дар конњои нисбатан калон, ки дар он ду ва зиёда корхона љойгир мебошад, бояд лоињаи маљмўии азхудкунї ва коркарди кон тањия карда шуда, масъалањои зерин бояд ба назар гирифта шаванд:

- самаранок боз намудани конњо бо майдонњои шахтавї (карерї), ки нисбатан истихрољи пурра захирањоро аз ќаъри замин, истифодабарии маљмўии захирањои кони асосї ва канданињои фоиданоки њамроњ ва љузъњои фоиданоки он, инчунин, чорабинињое, ки бехатарии кормандони корхона ва ањолиро таъмин менамояд;

- асосноккунии иќтидори муфиди њар як корхона, коркарди бонавбати конњо (ќабатњо), танањои маъдандори канданињои фоиданоки гуногуншакл ва гуногунсохт бо истиснои коркарди нодурусти он ва роњ надодан ба талафёбии беасоси онњо;

- дуруст ва максаднок љойгир кардани майдончањои саноатии асосї ва ёрирасони корхона бо биноњои руизаминї ва иншоотњое, ки барои истифодаи корхона заруранд, аз он љумла анбори кандании фоиданок, партовгоњњои љинсњои кўњии ќабаткушої ва њамсафар, инчунин, шањраки коргарнишин ва коммуникатсия: роњи автомобилгард ва роњи оњан, хатњои интиќоли барќ ва алоќа, хатњои обтаъминкунї, канализатсия ва иншооти обтозакунї ва дигар объектњое, ки барои фаъолияти мунтазами корхона лозим меояд;

- сохтмони марњилавї ва ба истифода додани корхонањои алоњида;

- харочоти сармоявї ва нишондињандањои техники-иќтисодии корхонањо дар алоњидагї ва умуман дар кон.

Лоињаи маљмўии азхудкунї ва коркарди кон тибќи тартиботи муќарраргардида аз тарафи маќомоти ваколатдор тасдиќ ва бо Хадамоти назорати кўњї мувофиќа карда мешавад ва дар асоси он лоињаи алоњидаи корхонањое, ки дар ин кон љойгир шудаанд, тањия карда мешавад.

29. Тарзи боз намудани кон дар, усул ва низоми коркарди кон дар лоињаи корхона бо њисобу китоби техникию иќисодии вариантњо, бо ќабул намудани варианте, ки шароити бехатарии корњо, истихрољи пурра ва босифати кандинии фоиданокро аз ќаъри замин бо фоидаи максималии иќтисодї ба њар як воњиди (тонна, м. куб) захирањои тавозунии истихрољшуда бо риояи талаботњои њифзи муњити атроф таъмин менамояд, ќабул карда мешавад.

Њангоми асоснок кардани усул ва низоми коркарди кон дар лоињаи корхона, њамчунин вариантњои коркарди майдонњои шахтавї аз марзи кон ба марказ, омода намудани ќисмњои истихрољшаванда бо ковишњои љинсњои кўњии ѓайримаъданї, инчунин, муайян кардани бузургињои муфиди ќисмњои истихрољшаванда дида баромада шавад.

Ба амал баровардани вариантхои дар лоиња кабул гардида, бояд бехатариро дар ваќти кор таъмин намояд ва коркарди интихобии минтаќањои нисбатан серњосили ќабатњо, танањо ва хобишњои маъданї, ки боиси паст шудани сифати захирањои тавозунї мегардад, инчунин коркарди пањлўї ва барзиёди ќабатњо, танањо ва хобишњои маъдан, ки ба талафёбии арзиши саноатї ва ё пурра талафёбї оварда мерасонад, манъ намояд.

30. Агар дар лоињаи корхонаи фаъолияткунанда коркарди захирањои тавозунии њамроњ нишон дода нашуда бошад ва ё коркарди он ба роњ монда нашуда бошад, корхона ўњдадор аст, ки оид ба коркарди кандании фоиданоки њамроњ ба лоињаи мављуда илова ворид намояд ва дар њолатњои зарурї мањалли љойгиркунонии кандании фоиданоки њамроњро дар партовгоњи махсус бо маќсади истифодаи он дар оянда, муайян намояд.

Дар ваќти тањия намудани илова ба лоиња, бояд истихрољ ва коркарди пурраи ашёи хом, истифодаи технологияи муосири истихрољ ва коркард таъмин карда шавад ва дараљаи азхудкунї, сифат ва фазои љойгиршавии кандании фоиданок, мављудияти истеъмолкунандагон ва дурнамои талабот ба ин намуди кандании фоиданок ба њисоб гирифта шавад.

31. Њангоми сохтан ва ба истифода додани корхонањое, ки дар конњои шароити табии мураккаби кўњї-геологї љойгир шудаанд, талаботњои Ќоидањои бехатарї њангоми коркарди конњои ангишт бо тарзи зеризаминї, Ќоидањои бехатарї њангоми коркарди конњои ангишт бо тарзи рўизаминї, Ќоидањои ягонаи бехатарї њангоми коркарди конњои маъдан, ѓайримаъдан ва пошхурда бо тарзи зеризаминї, Ќоидањои ягонаи бехатарї њангоми коркарди канданињои фоиданок бо тарзи кушод, Ќоида (Дастур) дар бораи њифзи иншоот ва объектњои табиї аз таъсири зиёновари корњои кўњї, инчунин, талаботњои дастурамалњои махсус, ки дар њамин Ќоидањо оварда шудааст, ќатъиян риоя карда шавад.

32. Дар лоињаи корхона коркарди ашёи минералии маљмўие, ки аз тарафи КДЗ –и Љумњурии Тољикистон барои таъиноти бисёрљониба муайян карда шудааст, бояд варианти муфиди азхудкунии кон ва истифодаи мањсулоти истихрољмешуда барои манфиатњои максималии хољагии халќ муайян карда шавад.

33. Дар лоињаи корхонае, ки ба истихрољи зеризаминии масолењи табии сохтмонї аз санг, гаљ, оњаксанг, намаки сангї ва каллий машѓул аст, бояд омодагии маќсадноки наќбњо бо маќсади таъмини истифодаи дарозмуддати он бо маќсадњое, ки ба истихрољ вобаста нест, нишон дода шуда бошад.

34. Њангоми сохтмони корхонаи нав ё азнавсозии корхонаи амалкунанда, њамчунин дар онњо омода кардани уфуќњо ва ќитъањои истихрољї, таѓйир додан ё ќафомонии талаботи лоињаи тасдиќшуда, ки ба вайрон намудани ќонунгузории истифодаи ќаъри замин ва Ќоидаи мазкур оварда мерасонад, бе розигии пешакии ташкилоти лоињакаш ва маќомоти Хадамоти назорати кўњї, инчунин бе иљозати хаттии ташкилоте, ки лоињаро тасдиќ намудааст, манъ аст.

35. Корхонае, ки мувофиќи лоињаи тасдиќгардида сохтмони он (азнавсозї, васеъкунї) ба анљом расидааст ва барои истифода омода аст, аз љониби Фармоишгар барои ќабул ба комиссияи давлатї пешнињод карда мешавад.

Њайати комиссияи давлатии ќабул, тартиби кор ва таъиноти онњо тибќи ќонунњои амалкунанда муайян карда мешавад.

Корхонае, ки сохтмонаш ба итмом расидааст, барои истифодабарї бо санади комиссияи давлатии ќабул ба расмият дароварда мешавад.

36. Маълумоти асосї дар бораи ќарори лоињавї оид ба таъмини истифодаи самараноку коркарди маљмўии конњои истифодашаванда ва истихрољи канданињои фоиданок, њифзи ќаъри замин ва табиати муњити атроф, бояд дар ќисми махсуси лоиња - «Њифзи ќаъри замин ва табиати муњити атроф» нишон дода шавад.

1. **Таъминоти геологию маркшейдерии корњои кўњї ва**

**бањисобгирии захирањо**

37. Вазоратњо, идорањо, корхонањо ва ташкилотњое, ки ба коркарди конњои канданињои фоиданок, ба лоињакашї ва сохтмони корхонањои истихрољи канданињои фоиданок машѓуланд, бояд хадамотњои геологї ва маркшейдерї дошта бошанд.

Сохтор, вазифа, масъулият ва њуќуќњои хадамотњо бо Низомномаи намунавии соњавии хадамоти геологї ва Низомномаи намунавии соњавии хадамоти маркшейдерї, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 28 октябри соли 1995, № 650 тасдиќ карда шудааст, муайян карда мешавад.

38. Корхонањо вазифадоранд, ки:

- азнавомўзии иктишофї ва иктишофи истихрољии конњои канданињои фоиданок ва дигар корњои геологиро бо маќсади мукаммалгардонии базаи ашёи минералї, пурра намудани маълумотњои сањењии захирањои иктишофшуда, омўзиши кўњї-геологї ва дигар шароитњои коркарди конро ба роњ монад;

- корњои маркшейдериро бо маќсади таъмини коркарди (истихрољи) нисбатан пурра ва истифодаи маљмўии канданињои фоиданок, самаранок ва бехатар бурдани корњои кўњї, њифзи ќаъри замин, биноњо, иншоотњо ва дигар обектњои табииро аз таъсири зиёновари корњои кўњї, иљро намояд;

- њуљљатгузории муќарраршудаи геологї ва маркшейдериро пеш барад;

- ба њисобгирї, њолат ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданокро таъмин намояд, инчунин, канданињои фоиданоки њамроњ, канданињои фоиданоке, ки муваќќатан истифода бурда намешаванд, партовгоњњои истењсолии саноатие, ки дорои компонентњои фоиданок њаст, ба ќайд гирад;

Коркарди конњо ва сохтмони (азнавсозии) корхона бе таъминоти сариваќтї ва босифати корњои геологї ва маркшейдерии корњои кўњї, ба њисоб нагирифтани њолат ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок манъ аст.

39. Њамаи корњои геологї дар њудуди кони коркардшудаистода бояд мувофиќи лоињаи тасдиќгардида, њуљљатњои меъёрии соњавї ва фармоишњо, ва њамчунин бо риояи талаботњои дастурамалњои КДЗ-и Љумњурии Тољикистон, ќоидањои методї ва фармоишњои Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва ќоидањои бехатарона бурдани корњо гузаронида шаванд.

Дар њолатњои алоњида бо розигии Хадамоти назорати кўњї, бурдани корњои иктишофи истихрољии кон дар асоси наќшаи солонаи рушди корњои кўњї иљозат дода мешавад.

40. Азнавомўзии иктишофї ва иктишофи истихрољии конњо ё минтаќањои алоњидаи он аз тарафи корхона ё ташкилот тибќи супориши геологї амалї карда мешавад.

41. Азнавомўзии иктишофї дар ќисмњои пурра омўхтанашудаи кони истифодашаванда (ќанот, уфуќњои поёнї, ќитъањои алоњида) бо њамбастагии лоињаи корхона ва наќшаи рушди корњои кўњї пайдарпай гузаронида мешавад.

Иктишофи истихрољии кон бояд аз корњои омодасозї ва истихрољї пеш бошад ва дар њамаи муддати фаъолияти корхона гузаронида шавад.

42. Лоињаи идомаи корњои иктишофї (доразведка) ва иктишофи истихрољии конњо бояд пешбинї намояд:

- супориши маќсаднок, асосноккунии масъала ва роњи њалли онњо;

- методика ва технологияи гузаронидани корњои комплексии геологї, геофизикї, гидрогеологї ва инженерї-геологии ќабулшуда ва њамчунин тадќиќотњои технологї ва дигар намуди тадќиќотњо, ки барои иљрои супориши маќсаднок зарур аст;

- њисоби њаљми корњои аслї ва маблаѓњои зарурї аз рўи методикаи корњои ќабулгашта;

- натиљањои нињої оид ба зиёд шудани захирањои канданињои фоиданок, гузаронидани захирањо ба категорияњои нисбатан баланд аз лињози дараљаи омўзиш, њамчунин муайянкунии хусусиятњои геологии кон ё минтаќањои алоњидаи он.

Дар шароитњои мураккаби кўњї-геологии коркарди конњо ва минтаќањои он (эњтимолияти пайдоиши партови ногањонии массаи кўњї ва газ, рахназании обњо ва лойќа, зарбањои кўњї, лаѓжиши кўњ ва диг.), дар лоињаи иктишофї ва иктишофи истихрољї гузаронидани тадќиќотњои махсус дар наќб бо маќсади пешнињод намудани тавсияњо оид ба таъмини самаранок ва бехатар бурдани корњои кўњї нишон дода шавад.

Лоињаи азнавомўзии иктишофї ва иктишофи истихрољї бояд истифодаи максималии наќбњои мављудаи асосї, омодасозї ва буришї, чоњњоро барои идомаи корњои азнавомўзии иктишофї ва иктишофи истихрољї пешбинї намояд.

Наќбњои иктишофї дар корњои истихрољї бояд ба таври максималї истифода бурда шавад.

43.Натиљањои корњои геологї, гидрогеологї, геофизикї, технологї ва дигар, ки дар раванди сохтмон ва истифодаи корхона, азнавомўзї ва иктишофи истихрољї ба даст меояд, бояд сари ваќт коркард намуда, барои асосноккунии геологии лоиња ва банаќшагирии самараноки корњои кўњї, инчунин наќбњои асосї, омодасозї ва истихрољї бурда истифода шавад.

Дар мавриди мутобиќат накардани нишондодњои иктишофи даќиќ ва нишондодњои воќеї, ки дар рафти сохтмон ва истифодаи корхона, азнавомўзии иктишофї ва иктишофи истихрољї ошкор мешавад, маводи номутобиќатї бояд аз тарафи корхона якљоя бо ташкилоте, ки иктишофи даќиќи конро анљом додааст, баррасї карда шавад. Дар сурати пайдо шудани номувофиќии нисбатан зиёд, маводњо ба КДЗ-и Љумњурии Тољикистон барои баррасї пешнињод мегардад.

Корхона ё ташкилоти махсус дар натиљаи корњои гузаронидашудаи корњои иктишофї-геологї њисоботи геологї тартиб медињад. Тартиб, мўњлат ва мазмунии њисоботи геологии корхона ё ташкилотњои махсуси иктишофї-геологиро Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.

Лоињакашї ва наќшабандии корњои кўњї, њамчунин пешбурди онњо бе асосноккунии пешакии геологї иљозат дода намешавад.

44. Барои њамаи наќбњои иктишофї-геологї ва чоњњои пармакардашуда бояд њуљљатнигории геологї карда шавад ва дар мавриди ошкор намудани канданињои фоиданок ва дар дигар њолатњои лозимї - намунагирї (опробование), аз он љумла, намунагирии технологї гузаронида шавад. Намунагирии (намунагирии технологї) мувофиќи лоиња ва дастурамал оид ба корњои геологї, тибќи талаботњои Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба татбиќи таснифоти захирањои канданињои фоиданок, ки аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, амалї карда мешавад.

Дар мавридњои зарурї, тибќи дастурамал, дар наќбњои асосї (капиталї), омодасозї, буришї, чоњњои кофташудаи таъиноти гуногун њуљљатикунонии геологї гузаронида мешавад.

Корхона вазифадор аст, ки сариваќт ташхиси химиявї, спектралї ва дигар намудњои ташхисро барои њама гуна компонентњои фоиданок ва зиёновар, тибќи лоињаи корњои иктишофї-геологї ва Дастурамали зикршуда таъмин намояд. Њамчунин, хусусиятњои технологии канданињои фоиданок ва дорои компонентњои фоиданоки таъиноти саноатї доштаи онро мавриди тадќиќот ќарор дињад.

45. Сифатнокї ва сариваќтї тартибдињии њуљљатњои аввалиндараљаи геологї њар семоња аз тарафи шахси мансабдори хадамоти геологии ташкилоти болоии корхона санљида мешавад.

46. Дар бораи њама гуна таѓирёбии шароитњои кўњи-геологии кон, ки ба мураккабшавии технология ё боздоштани корњои кўњї оварда мерасонад, хадамоти геологї вазифадор аст роњбарони корхонаро мувофиќи Дастурамал оид ба корњои геологї, бетаъхир хабардор намояд.

47. Дар асоси хуљљатњои аввалиндараљаи геологї, бояд њуљљатгузории нињоии геологї тартиб дода мешавад.

Маљмўи њатмї ва таркиби њуљљатгузорињои аввалиндараља ва нињоии геологиро дастурамал оид ба корњои геологї муайян менамояд.

Барои конњои сохтори мураккаб дошта ё бо тарзи гуногун хобиш доштани компонентњои фоиданок ва омехтањои зараровар, зарур аст, ки геометризацияи тафсилии махсуси конњо ё минтаќањои алоњидаи он бо тартиб додани њуљљатикунонии махсуси графикї гузаронида шавад.

48. Њуљљатикунонии геологии графикї дар асоси корњои маркшейдерї бо риояи аломатњои шартие, ки барои хуљљатикунонии графикии корњои кўњї ќабул шудааст, бояд тартиб дода шавад.

Наќшањои графикї дар материале бояд омода карда шавад, ки мўњлати муќарраргардидаи истифода ва нигањдории онро таъмин намояд.

Њуљљатњои кории геологї бо назардошти љамъшавии маводи њаќиќї, на кам аз як маротиба дар як моњ мукаммал карда мешавад.

Њуљљатикунонии геологии нињої њар семоња мукаммал карда мешавад. Ќафомонї дар пурра кардани хуљљатикунонии корњои геологї иљозат дода намешавад.

49. Дар асоси хуљљатгузории геологї, натиљањои намунагирї ва дигар корњои геологие, ки дар раванди азнавомўзии иктишофї, иктишофи истихрољї ва коркарди конњо тартиб дода шудааст, элементњои хобиш, њудудњо, сифат ва хосияти технологии канданињои фоиданок муайян карда мешаванд. Ин натиљањо барои њисоб намудан ё аз нав њисоб намудани захирањои тавозунї ва ѓайри тавозунии воњидњои алоњидаи истихрољї, ќитъа, рагњои маъдандори кандании фоиданок ва умуман кон, истифода бурда мешавад.

Њудуди захирањои тавозунї ва ѓайритавозунї барои њисоб намудан ё азнав њисоб намудани он, тибќи кондитсияњои дар асоси тартибот тасдиќгардида, муайян карда мешаванд.

50. Дар корхонањои сохташуда истода ва фаъолияткунанда корњои маркшейдерии зерин бояд иљро гардад:

- сариваќт ташкил намудани шабакањои геодезї ва такягоњии маркшейдерї, шабакањои аксбардорї ва дар асоси онњо гузаронидани њама намуди ченкунињо ва њисобу китоби маркшейдерї барои мунтазам омода ва пурра намудани њуљљатгузорињои кўњии наќшавї, њалли масъалањои гуногуни кўњи-геометрї вобаста ба истењсолоти кўњї;

- дар асл нишон додани параметрњои лоињавии сохтмони объектњои гуногун дар рўи замин ва њам дар наќбњои зеризаминї, нишон додани самти наќбњои зеризаминї ва иктишофї мувофиќи лоињањо ва наќшаи рушди корњои кўњї ва њамчунин назорати иљроиши онњо;

- гузаронидани назорати инструменталї оид ба лаѓжиш ва њаракати љинсњои кўњї, деформатсияи рўи замин, биноњо, иншоотњо, устувории зинањои корї ва канорањои карьерњо;

- њисоб намудан ва сари ваќт нишон додани сутунњои муњофизавї ва монеавї, њудудњои бехатар бурдани корњои кўњї дар наќшањо ва њуљљатгузорињои кўњї-техникї;

- дар њуљљатгузорињои наќшавии кўњї муайян намудан ва сари ваќт нишон додани ќитъањои хатарноки рахназании об ва газ дар наќбњои фаъолияткунанда, ќитъањо фишори баланди кўњї дар сутунњои пластњои якљошуда (сутунњои маъдандор) ва зуњуроти газодинамикї (партофтњо, зарбањои кўњї);

- назорат аз болои чорабинии тасдиќгардида оид ба бехатарона бурдани корњои кўњї дар наздикї ва атрофи ќитъањои хатарнок вобаста ба таъминоти корњои маркшейдерї;

- назорат оид ба роњ надодани сохтмони худсарона дар майдонњои хобиши канданињои фоиданок.

51. Корњои маркшейдерї тибќи талаботњои Дастурамал оид ба гузаронидани корњои маркшейдерї ва дигар њуљљатњои меъёрї бо риояи ќатъии иљроиши корњо дар мўњлати муайяншуда, њамчун ќонунгузории истифодабарии ќаъри замин, ќоидањо ва меъёрњои бехатарии амалкунанда, ќоидањои истифодабарии техникї ва Ќоидањои мазкур бояд иљро карда шавад.

Корњои маркшейдерие, ки татбиќи усулњои махсус, воситањои техникї ва инструментњоро талаб менамоянд, аз тарафи ташкилотњои махсус бо бастани шартномаи тарафайн бо корхонањо иљро карда мешавад.

52. Бурдани корњои кўњї, иктишофї-геологї ва сохтмонї бе таъминоти маркшейдерии корњо манъ аст.

53. Дар њар як корхона, бояд китоби сабти дастуру нишондодњои геологї ва маркшейдерї, ки иљроиши онњо барои шахсони мансабдори ин нишондодро гирифта, њатмї мебошад, бурда шавад. Иљроиши ин дастурњо аз тарафи роњбари ин корхона ва ё сармуњандис мунтазам назорат карда мешавад.

54. Бањисобгирї ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок, њамчунин ба ќайд гирифтани захирањо аз рўи дараљаи тайёрии онњо барои истихрољ, мувофиќи талаботњои дастурамалњои соњавї, Дастурамал оид ба њисобгирии захирањои сахти канданињои фоиданок ва тартиби тањия намудани њисоботи тавозунии шакли 5кк. ба роњ монда мешавад.

Ба њисобгирии канданињои фоиданоки сарироњї, канданињои фоиданоки муваќќатан истифоданашаванда, љинсњои кўњии ќабаткушої ва партовњои истењсолї мувофиќи дастурамалњои соњавї амалї карда мешавад.

55. Ба њисобгирї ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок бояд бо риояи талаботњои асосии зерин амалї гардад:

- захирањои канданињои фоиданоке, ки аз тарафи КДЗ-и Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст ва захирањое, ки аз рўи талаботи КДЗ-и Љумњурии Тољикистон комиссияњои давлатии соњавии вазоратњо тасдиќ намудааст, бояд ба њисобгирифта шавад;

- захирањои канданињои фоиданок бо категорияњои А, В, С1 ва С2 дар алоњидагї дар конњо, ќитъањо, ќабатњои људогонаи маъдан, майдони шахтавї, воњидњои истихрољї, усул ва системаи коркардњо, сорт ва намуди саноатии (технологї) кандании фоиданок ба њисоб гирифта мешавад;

-захирањои канданињои фоиданок дар ќаъри замин новобаста аз талафёбї ва омехташавї дар ваќти истихрољ ва коркард ба њисоб гирифта мешавад;

- аз эътибор соќит намудани захирањои канданињои фоиданок дар натиљаи истихрољ, талафёбї, гум кардани ањамияти истењсолї ва тасдиќ нагардидан тибќи «Низомнома дар бораи аз эътибор соќит намудани захирањои канданињои фоиданок аз њисоби корхонањои истихрољкунанда», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 16 июли соли 1997, №320 тасдиќ карда шудааст, аз тарафи Хадамоти назорати кўњї амалї карда мешавад;

- аз эътибор соќит намудани захирањо бояд дар њуљљатњои геологї ва маркшейдерї дар алоњидагї нишон дода шуда, дар китоби махсуси баќайдгирии аз эътибор соќит намудани захирањои кандании фоиданок дарљ карда шавад;

- афзуншавї ва гузаронидани канданињои фоиданоки асосї ва њамсафар бо љузъњои фоиданок ба категорияњои баландтар вобаста ба дараљаи омўзиш, дар асоси маводњои воќеии геологї амалї карда шуда, мувофиќи тартиби муайянгардида тасдиќ карда мешавад.

56. Бањисобгирї ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавї - бањисобгирии аввалия, бањисобгирии нињої ва њисоботи тавозунии солонаи захирањоро дарбар мегирад.

Бањисобгирии аввалия дар воњидњои истихрољї дар асоси маводњои геологї ва маркшейдерї, ки дар раванди гузаронидани корњои иктишофї-геологї, капиталї, наќбњои омодасозї, бурришї ва истихрољї омода карда шудааст, ба роњ монда мешавад;

Дар асоси нишондодњои бањисобгирии аввалия бањисобгирии нињоии њолат ва њаракати захирањо, талафёбї ва омехташавї дар уфуќњо, ќитъањо, конњо (майдони шахтавї) ва умуман дар корхона амалї карда мешавад.

57. Њисоботи солонаи тавозуни захирањо аз тарафи корхона дар асоси бањисобгирии аввалия ва нињоии захирањо, талафёбї ва омехташавї канданињои фоиданок ба њолати 1 январи њамасола тартиб дода мешавад.

Ба њисоботи солонаи тавозуни захирањои корхона, маводи таѓйирёбии захирањо дар натиљаи афзуншавии онњо, аз эътибор соќит намудани захирањои ањамияти саноатиашро гум карда, ё дар натиљаи гузаронидани корњои иктишофї ва истихрољї тасдиќнашуда, асоснок ва замима карда мешаванд.

58. Аз ќайд баровардани њамаи захирањои тавозунї ё гузаронидани пурраи онњо ба гурўњи ѓайритавозунї дар конњое, ки ањамияти саноатиро гум кардаанд, бо розигии Хадамоти назорати кўњї гузаронида мешавад:

-дар конњое, ки захирањои он аз тарафи КДЗ-и собиќ СССР ва ё КДЗ-и Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, дар њолати вуљуд доштани ќарори дахлдори КДЗ;

- дар конњое, ки захираи он аз тарафи Комиссияи соњавии захирањои вазорат тасдиќ гардидааст, бо ќарори дахлдори вазорат.

59. Баќайдгирї ва њаракати захирањо вобаста ба дараљаи омодагї барои истихрољ аз тарафи корхона амалї мегардад:

- аз рўи захирањои бозкардашуда, омодакардашуда ва захирањои тайёр барои истихрољ;

- дар алоњидагї аз рўи усули коркард, намуди конњо ва системаи коркарди ќабулшуда;

- дар ќитъањои истихрољї.

60. Дар асоси маълумотњои баќайдгирии њолат ва њаракати захирањои канданињои фоиданок вобаста ба дараљаи омодагї барои истихрољ ва њамчунин супоришњои наќшавии истихрољ, хадамотњои геологї, маркшейдерї ва дигар умурњои корхона оид ба самти рушди корњои кўњие, ки таъмини пурраи захирањои бозкардашуда, омодакардашуда ва барои истихрољ тайёр, њамчунин, азхудкунии пурра ва комплексии конро таъмин менамояд, пешнињодњо омода менамоянд.

**5. Наќшабандї ва лоињакашии рушди корњои кўњї**

61. Наќшабандї ва лоињакашии рушди корњои кўњї њангоми коркарди конњои канданињои фоиданок ќатъиян тибќи ќонун ва санадњои меъёрии амалкунандаи ќаъри замин, лоињаи корхона ба роњ монда шуда, дар он бояд тамоми масъалањои вобаста ба технологияи истењсоли кўњї, ки тарзи дурусти коркарди кон, самаранок ва истифодаи комплексї ва њифзи ќаъри заминро дарбар мегирад, нишон дода шавад.

62. Наќшаи перспективии (дурнамои) корхои кўхї (наќшаи панљсола) масъалањои зеринро дарбар мегирад:

- гузаронидани корњои азнавњисобкунии иктишофї ва иктишофи истихрољии кон;

- коркарди бомароми кон ва ё ќисмати он, ки истихрољи оптималии кандании фоиданокро аз ќаъри замин њангоми коркард таъмин намуда, коркарди интихобии минтаќањои бои кон, паст намудани арзиши саноатии кон ва мушкил намудани шароити коркарди онро ихтисор менамояд;

- такмил додан ва истифодаи тарзњои нав ва муосири намудњо ва системаи коркард, технологияи истихрољ бо маќсади баланд бардоштани сатњи истихрољи канданињои фоиданок аз ќаъри замин, бењтар намудани бехатарии корњо, њифзи бино ва иншоотњо ва объектњои табиї аз таъсири зарарноки коркарди конњо;

- иљрои супоришњои наќшаи давлатї дар масъалањои њифзи ќаъри замин ва истифодаи самараноки захирањои минералї;

- мукаммал намудани захирањои бознамуда, омоданамуда ва захирањои барои истихрољ тайёр тибќи супоришњои (меъёрњои) дар корхона муќарраршуда;

- њифзи захирањои тавозунї ва захирањои ќаблан консерватсияшудаи конњои канданињои фоиданок ва ба коркард љалб кардани онњо;

- истифодаи љинсхои кўњии ќабаткушої ва сарироњї;

- чорабинињо оид ба техникаи бехатарї, њифзи кон ва ё ќисми он аз обхезї, обшоркунї, сўхтор ва дигар факторхое, ки сифат ва арзиши саноатии кандании фоиданокро паст менамояд ва ё коркарди онро мушкил мегардонад;

- тартиб ва мўњлати пур намудани холигињо;

- чорабинихо оид ба њифзи биноњо, иншоотхо, сатњи замин ва объектњои обї аз таъсири зарарноки коркарди конњо;

- истифодаи истихрољи интихобии захирањои канданињои фоиданок бо гузоштани љинсњои кўњии сарироњї дар майдони коркардшуда, дар њолате, ки истифодаи чунин тарзи коркард сатњи истихрољро зиёд намуда, омехташавии (хокистарнокии) канданихои фоиданокро паст менамояд;

- барќарор намудани заминњое, ки аз таъсири корхои кўњї вайрон шудаанд.

Дар тањия намудани наќшаи дурнамои корњои кўњии корхона лоињакаши генералии корхона бояд иштирок намояд.

Њангоми тараќќиёти техника, такмил ёфтани технологияи истихрољи канданињои фоиданок ва коркарди ашёи минералї, таѓир ёфтани шартњои техникї ва стандартњо ба мањсулоти молї, дар сурати аз љихати иќтисодї фоиданок будани гузаронидани захирахои ѓайритавозунї ба тавозунї, дар наќшањои дурнамо масъалаи аз нав дида баромадани кондитсия барои ашёи минералї ва аз нав тасдиќ намудани он тибќи тартиботи муќарраршуда дида баромада мешавад.

63. Наќшаи солонаи рушди корњои кўњї накшаи дурнамои (панљсолаи) корхонаро дар асоси супориши наќшавии корхона оид ба истењсоли мањсулоти тиљоратї, даќиќтар намуда, њифзи каъри замин ва самаранок истифодабарии захирањои минералиро дар соли банаќшагирифташуда нишон дода, масъалањои зеринро дарбар мегирад:

- истифодаи тарз ва системаи коркарди конро, ки истихрољи пурраи кандании фоиданоки асосї ва њамроњро аз ќаъри замин таъмин менамояд;

- љавобгў будани системаи коркард ба шароитњои воќеии кўњї-геологї дар самти самаранок истихрољ намудани канданињои фоиданок аз каъри замин ва таъмини бехатарии корњо дар њар як воњиди истихрољї;

- мутобиќ будани њаљми пешрафти (проходка) наќшавии наќбњои асосї ва омодасозї, корњои ќабаткушої нисбати супоришњо оид ба (меъёрњои) захирањои бознамуда, омодакардашуда ва тайёр барои истихрољ, хамчунин, супориш оид ба истихрољи канданињои фоиданок;

- истихрољи канданињои фоиданок тибќи кондитсияи тасдиќкардашуда;

- гузаронидани корњои таљрибавї-конструкторї, илмї-ташхисї ва дигар корњо бо маќсади оптималї намудани нишондодњои истихрољи канданињои фоиданоки асосї ва хамроњ, инчунин, љузъњои фоиданоки дар ихтиёри онњо буда;

- самаранок истифодабарии якљояи ќисми истихрољї, ки истихрољи кандании фоиданок, миќдор ва сифати лозимии канданињои фоиданокро таъмин менамояд;

- сарбории оптималии синакорњои ќисмњои истихрољї;

- истихрољи имконпазирии њаљми истихрољмешудаи захирањои шароити бењтарин, яъне шароити бой ва мусоид коркарди ќитъањои конњои канданињои фоиданок;

- риоя намудани наќшаи таквимии истихрољи канданињои фоиданок дар њар як ќисми истихрољї ва мўњлати саркуб кардани онњо;

64. Дар наќшаи солонаи рушди корњои кўхї маълумотњои зерин бояд оварда шавад:

- тавсифи мухтасари геологии кон ва ќисмњои истихрољї;

- маълумот дар бораи системаи ќабулшудаи коркарди кон ва таъмин будани корхона бо захирањо аз рўи омода будани онњо барои истихрољ;

- маълумот дар бораи иљрои наќшаи солонаи истихрољ ва меъёрњои муќаррашудаи талафёбї ва омехташавї дар ќисмњои истихрољї;

- маълумот дар бораи њаљми истихрољ ва меъёрњои талафёбї ва омехташавї дар соли банаќшагирифташуда;

- њаљм, самт ва мўњлати гузаронидани пешрафти наќбњои зеризаминї (дар карерњо њаљми корњои ќабаткушої);

- наќшаи корњои кўњї дар проексияи уфуќї ё амудї бо нишон додани њаљми корњо дар семоха ва ё моњона, дигар наќшањои графики зарурї - њисобу китоби техникї-иќтисодии меъёрњои талафёбї ва омехташавї дар ќисмњои истихрољии нав ба истифода додамешуда;

- маълумот дар бораи талафёбии зиёда аз меъёри дар соли љорї роњдода шуда ва ё дарназардошта ва сабаби пайдо шудани он;

- чорабинї оид ба таъмини сатњи наќшавии бадастоварии канданињои фоиданок њангоми истихрољ, самаранок ва истифодабарии комплексии захирањо;

- тартиби идора намудани сифати канданињои фоиданоки истихрољшаванда;

- чорабинињо оид ба истихрољи сутунњои муваќќатї, ки эњтиёљ ба нигоњ доштани онњо намондааст;

- тартиби коркард ва захиракунонии канданињои фоиданоке, ки муваќќатан истифода намешаванд, њамчунин канданињои фоиданоки њамроњ ё љинсњои кўњии ќабаткушої;

- наќшаи љойгиркунонии хоктудањои љинсњои кўњии ќабаткушої ва партовњои саноати кўњї, њавзањои хокаи маъдан ва полоишгоњњо;

- тартиби истихрољи канданињои фоиданоке, ки дар ќисми коркарди кон ва ё атрофии он љойгир буда, аз тарафи дигар корхона коркарди он ѓайриимкон аст;

- чорабинињо оид ба нигањдорї ва истифода бурдани (наќбњои) кандањои кўњї барои эњтиёљоти хољагии халќ;

- маълумот оид ба миќдор, тартиб ва мўњлати коркард ва саркўб намудани захирањои ѓайрифаъол, њамчунин чорабинињо дар бораи кам намудани бисёруфуќї ва парокандагии корњои кўњї;

- чорабинињо дар бораи иљрои наќшањо ва лоињањои корњои пуркунї;

- њаљми корхо ва тартиби хушк намудани кон ва ќитъањои корњои кўњї;

- маълумот дар бораи мављудият ва пур намудани холигињо;

- чорабинињо оид ба таъмини бехатарии корхои кўњї.

65. Системаи коркард, наќшањои технологии корњои омодасози ва истихрољї, тарзи идора намудани майдони коркардшуда, ки дар наќшаи рушди корњои кўњї ќабул карда мешавад, бояд таъмин намоянд:

- истихрољи канданињои фоиданок аз танањои маъдан бо иќтидори минималии кондитсионї ва сифатнокии нињої;

- огоњ намудани пастшавии сифати канданињои фоиданоки дар натиљаи бодхурдашавї, оксидшавї ва худгармшавї ба амал омада;

- њифзи захирањое, ки муваќќатан хобонда мешаванд;

- хориљ намудан ва ё кам намудани талафёбињо дар сутунњои таъиноташон гуногун.

66. Дар истихрољи зеризаминии канданињи фоиданок, мањалли љойгиркунонї ва самти коркардњои омодасозии кўњї тарзе ба наќшагирифта мешавад, ки истихрољи пурраи захирањо ва нигањдории самаранокии кандањои кўњиро таъмин намоянд. Варианти аз њудуди ќабати маъдандор берун љойгир кардани наќбњо њатман бояд баррасї карда шавад.

67. Меъёри талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок дар наќшаи рушди корњои кўњї бо назардошти шароитњои кўњї-геологии ќисмњои истихрољии канданињои фоиданоки асосї ва њамроњ, ки дар лоињаи истихрољ нишон дода шудааст, њисоб карда мешавад.

Дар сурати таѓир ёфтани шароити кўњї-геологии хобиши канданињои фоиданок дар њудуди ќисми истихрољї, технологияи истихрољ, њамчунин, нишондињандањои иќтисодиву-техникие, ки њангоми бамеъёрдарории талафёбї ва омехташавї ќаблан ба њисоб гирифта шудааст, меъёрњои талафёбї ва омехташавї аз сари нав њисоб карда шуда, бо Хадамоти назорати кўњкорї мувофиќа ва тибќи тартиботи муќарраргардида тасдиќ карда мешавад.

68. Дар наќшаи рушди корхои кўњї манъ карда мешавад:

- наќшабандии зиёд аз нишондодњои сифатнокии ашёи минералии истихрољмешуда аз нишондињандањои сифатнокии канданихои фоиданок дар захирањои омодакардашуда ва иктишофшуда;

- истихрољи интихобии минтаќањои бойи канданињои фоиданок, ки ба талафёбии беасоси зиёда аз меъёри захирањои тавозунї оварда мерасонад;

- самтњои коркардњои омодасозї ва истихрољї, ки дар амал татбиќ намудани онњо ба паст шудани арзиши саноатии кон ва ё минтаќањои њамшафат коркарди он оварда мерасонад ва ё коркарди ояндаи онро душвор мегардонад, њамчунин ба зиёд намудани захирањои беасос хобондашаванда дар ќаъри заминро, ба вуљуд меоварад;

- мондани захирањои тавозунї дар марзњои майдонњои шахтавї (карерї) ё дар њудуди захирањои барои истихрољ таъиншуда, ки коркарди оянда ин захирањо мушкил ва ё ѓайриимкон мегардад;

- хориљ намудани захирањо аз лоињаи наќшаи ќитъањо, ки арзиши саноатии худро гум кардаанд ва тибќи тартибот аз эътибор соќит карда нашудаанд;

- барои даврањои оянда мондани канданињои фоиданок дар ќисми истихрољї, агар чунин амал дар технологияи корњои кўњї пешбинї нашуда бошад.

69. Барои њар як ќисми истихрољї бояд лоињаи коркард тартиб дода шавад. Асос барои тартиб додани чунин лоињаи коркард лоињаи корхона (кон) ва наќшаи рушди корњои кўњї ба шумор меравад.

Дар лоињаи коркарди ќисми истихрољї бо њисобу китоби техникї-иќтисодї бояд асоснок карда шаванд:

- бадастоварии канданињои фоиданок аз ќаъри замин (коэффитсиенти бадастоварї аз ќаъри замин);

- омехташавї ва ё паст шудани сифатнокии канданињои фоиданок њангоми истихрољ (коэффитсиенти таѓирёбии сифат);

- чорабинињо оид ба истихрољи канданињои фоиданоки навъњои гуногун ва намудњои гуногун;

- параметрњои оптималии ќисмњои истихрољї;

- тарзи муайян намудан ва ба ќайд гирифтани нишондињандањои истихрољи канданињои фоиданок (мустаќим, ѓайримустаќим ва муштарак), ки нишондињандањои њатмии истихрољро ба пуррагї, ќатъї, оперативї муайян ва таъмин менамояд.

70. Лоињаи коркарди ќисми истихрољї иборат аст аз:

- тавсифи геологї;

- маълумот оид ба захирањои тањти истихрољ ќарордошта, аз он љумла, захирањои ѓайритавозунї, ки ба њудуди истихрољ дохил карда мешавад;

- тарзи гузаронидани иктишофи истихрољї ва тарзи омода намудани ќисми истихрољї барои коркард;

- тавсифи системаи коркард ва параметрњои асосии он;

- наќшаи њавотозакунии коргоњњои омодасозї ва истихрољї;

- шиносномаи идора намудани фишори кўњї ва мустањкамсозии коркардњо (наќбњо);

- номгўи воситањои механизатсиякунонии корњои омодасозї ва истихрољї;

- наќшаи таъмин бо барќ, наќлиёт, дастрас намудани материалхо;

- лоиња (шиноснома)-и корњои таркишї;

- меъёрњои талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок;

- чорабинињо оид ба бехатарии корњо, ихрољи ногањонии газ, бегазгардонї, огоњ намудан аз худоташгирї (самовозгорания), аз ѓарќшавии кандањои кўњї, аз обњо ва лойобањои кандањои њамшафат;

- љадвали ташкили корњо дар коргоњњои истихрољї ва омодасозї, нишондињандањои асосии техникї-иќтисодї, мўњлати нињоии коркарди воњиди истихрољї;

- асосноккунии техникї-иќтисодии њадди поёнии файзнокї дар баромади компоненти фоиданок тибќи планограмма (њангоми коркарди зеризаминии конњо бо тарзи фуру резондани кандании фоиданок ва љинсњои кўњии њамроњ);

- њадди нињоии файзнокии љузъњои фоиданоки нуќсондор дар кандании фоиданоки истихрољмешуда.

Лоињаи коркарди ќисми истихрољї тибќи тартиби муќарраргардида бояд тасдиќ карда шавад.

71. Дар њар як ќисми истихрољї бояд шиносномаи баќайдгирии њолат ва њаракати захирањои кандании фоиданок (ѓайр аз ангишт ва вараќсангњои сўзанда), ки шакл ва таркиби онро дастурамалњои соњавї муайян менамояд, бурда мешавад.

**6. Боз намудан ва омода намудани кон**

72. Тарз ва наќшаи боз намудани кон ва ё ќисми он, мањалли љойгиркунонии наќбњои асосии бознамої бояд таъмин намоянд:

- аз љињати иќтисодї фоиданок будани истихрољи максималии канданињои фоиданок ва њамроњ аз ќаъри замин дар њудуди ќитъаи кўњкорї;

- бехатарии корњои кўњї;

- имконияти истихрољи танањои маъдандори алоњида љойгиршуда ва људокардашуда, пластњо ва хобишњое, ки ањамияти саноатї доранд;

- њимояи кон аз обзеркунї, обхезї, сўхтор ва аз дигар факторњое, ки ба талафёбї, пастшавии сифатнокии канданињои фоиданок ва арзиши саноатии кон ва ё ба мушкилии коркарди кон оварда мерасонад.

73. Майдончаи саноатии корхона ва наќбњои асосии бознамої (чоњи амудї, наќбњои асосї) бояд дар минтаќањои бемаъдан ва ё маъдандори сифатнокиаш паст, ё ин ки дар минтаќањои ѓайрикондитсионї љойгир карда мешавад.

Дар њолати ѓайриимкон будани ин талабот мавзеи љойгиршавии майдончаи саноатї ва наќбњои асосии бознамої дар мавзеи хобиши канданињои фоиданок интихоб карда мешавад ба шарте, ки дар сутунњои муњофизавии онњо њадди нињоии (миќдори минималї) захирањои тавозунї гузошта (консерватсия) шавад ва њангоми барњамдињии корхона ин сутунњо бо талафёбии минималї истихрољ карда шавад.

74. Дар њама њолати љойгиркунонии майдонњои саноатї ва наќбњои асосии бознамої, бояд таъсири зиёновари корњои кўњї ба онњо хориљ карда шавад.

75. Боз намудан ва омода намудани конњои канданињои фоиданок тибќи лоињаи корхона амалї карда мешавад. Дар њолати номувофиќии шароитњои кўњї-геологии кон бо талаботњои лоињавї, тибќи тартиботи муќарраргардида сари ваќт ба лоиња илова ва таѓиротњои дахлдор ворид карда мешавад.

76. Њаљм, мўњлат ва тарзи корњои бознамої ва омодасозии интихобшуда бояд миќдори захирањои бознамуда, омодакардашуда ва барои истихрољ тайёрро таъмин намояд.

77. Дар раванди боз намудан ва омода намудани кон барои коркард бояд таъмин карда шавад:

- назорат оид ба иљрои талаботњои лоиња љињати љойгиркунонї, дурустї ва параметрњои коркардњои кўњї, андозаи сутунњои муњофизавї, наќшаи технологии пешрафт;

- гузаронидани иктишофи истихрољї ва дигар корхои геологї;

- гузаронидани мушоњидањо (назоратњо) оид ба нишонањои фишори кўњї, ѓељидани массаи кўњї ва дигар зуњуротњо, ки њангоми коркарди корњои кўњї ба амал меоянд;

78. Њангоми пешрафти коркардњои бознамої ва омодасозї бо истихрољи сарироњии канданињои фоиданок корхона вазифадор аст:

- њангоми зарурият истихрољи селективии канданињои фоиданоки асосї ва њамроњро таъмин намояд;

- истихрољ ва талафёбии онњоро ба њисоб гирад;

- дар сурати набудани истеъмолкунанда канданињои фоиданоки истихрољшударо дар анбор нигоњ дорад ва њифз намояд;

79. Дар раванди боз намудан ва омода намудани кон (майдони шахтавї) вайрон ё хароб намудани ќитъањои маъдандори њамшафат бо захирањои тавозунї ё ѓайритавозунии канданињои фоиданок, иљозат дода намешавад. Дар ин њолат беасосноккунонии дахлдор корхои зерин манъ аст:

- гузаронидани коркардњои кўњї дар ќитъањои номбурда ва љойгиркунонии партовњо дар ин ќитъањо;

- истихрољи иловагии ќабати маъдандор (пласт, залеж), ки коркарди ояндаи онро ѓайриимкон мегардонад;

- гузаронидани корњои кўњї-омодасозї дар мањалњои њамшафати њудуди лоињаи карер бе иљрои чорабинињое, ки яклухтии канданињои фоиданок ва бехатарии корхои кўњиро таъмин менамояд;

- љойгиркунонии партовњо дар мањалњои фуруравии коркардњои зеризаминї;

- роњ додан ба фаъолшавии ќитъањои вайроншавии геологї дар раванди корњои омодасозї;

- љойгиркунонии партовњо, сохтмони роњњои оњан ва дигар роњњо, коммуникатсияи гуногун дар мавзеъњои коркардшуда бе мављудияти санади барњам додани воњиди истихрољї;

- истифода бурдани канданињои фоиданок њамчун маводи балластї њангоми сохтмони роњњои технологї дар зинањои ќабаткушої.

80. Њифзи коркардњои асосии зеризаминї дар асоси лоиња ба назар гирифта шуда, тибќи Ќоидањои њифзи иншоотњо ва объектњои табиї аз таъсири зиёновари корњои кўњї ва дигар њуљљатњои дахлдор ба роњ монда мешавад. Дар ин њолат бояд таъмин карда шавад:

- љойгиршавии оќилонаи коркардњои омодасозї нисбати ќабатњои маъдандори (пластам, залежам) канданињои фоиданок, њамчунин нисбати майдони коркардшуда ва вайронањои геологї;

- истифодабарии љинсхои кўњии коркардњои омодасозї ва истихрољї барои сохтмони сутунњои сунъї (рафњо) бо маќсади њифзи наќбњои омодасозї ва пур намудани майдони коркардшуда, ва ё гузоштани сутунњои њимоявї аз канданињои фоиданок бо андозањои муносиб, ки амнияти наќбњоро таъмин менамояд.

81. Њангоми дар корхонањои фаъолияткунанда барњам додани наќбњои омодасозї, ки бо сутунњои муњофизавии канданињои фоиданок њифз карда шудааст, истихрољи сутуни муњофизавї дар асоси лоињаи махсус сурат мегирад. Истихрољ пурраи захираи сутунњо бо њисобу китоби техникї-иќтисодї муайян карда мешавад.

82. Њангоми истихрољи рўизаминии канданињои фоиданок људо намудани ќабатњои љинсњои кўњї аз ќабатњои маъдан бо талафёбї ва омехташавии минималї бояд таъмин карда шавад.

Њолати майдонхои тозакардашуда бо маќсади тайёр намудани захирањои ба истихрољ тайёр аз тарафи бахши геологии корхона назорат карда мешавад.

83. Дар шароити зиёд шудани резиши об њангоми гузаштани наќбњои омодасозї маълумотњои аввалияи гидрогеологї ва параметрњои њисобкардашуда бо маќсади баланд бардоштани дараљаи хушккунонї, таъмини устувории кандањо ва истихрољи нисбатан пурраи канданињои фоиданок, њамчунин таъмини бехатарии корњои кўњї, даќиќ карда мешавад.

84. Њангоми гузаштани наќбњои омодасозї, њолати фишори кўњї ва ѓељиши љинсњои кўњї тањти назорати доимї бояд ќарор гирад.

Аз рўи натиљаи мушоњидањо, кунљи ѓељиши љинсњои кўњї, бузургии лаѓжиши сатњи замин ва њудудњои минтаќаи хатарнок муайян карда шуда, чорабинињо оид ба њифзи захирањои балансї ва ѓайрибалансї (агар мувофиќ бошад) аз таъсири зиёновари корњои кўњї, ки дар њудуди минтаќаи њаракаткарда (ё ѓељида) ќарор доранд, тартиб ва амалї карда мешавад.

85. Пешрафти наќбњои дренажї дар зери ќабатњои обнигањдор ва коркардњои кўњии зериобмонда аз рўи лоињаи махсус амалї карда мешавад, ки дар он:

- пармакунии чоњњои пешгузар, ки дарозии он дар шиносномаи мустањкамкунї ва идоракунии шифти наќбњои зеризаминї нишон дода шудааст;

- гузоштани таљњизот ё механизме, ки рахназании обро ба наќбњо, инчунин бехатарии одамон ва таљњизотњоро таъмин менамояд;

- берункунии самараноки обњои дренажї.

86. Сармаркшейдер ва саргеологи корхона вазифадоранд, ки на дертар аз як моњ дар бораи наздик шудан ба минтаќањои хатарнок, аз љумла, минтаќањои рахназании об, лойќа, газњои зарарнок, инчунин, мавзеи бурида гузаштани њудудњои минтаќаи хавфнок ва баромадан аз онро бо таври хаттї сармуњандиси корхонаро хабардор намоянд.

Дар њудуди минтаќањои хавфнок пешбурди корњои кўњї бе иљрои чорабинињо оид ба пешгирии рахназании обњо, лойќа ва газњои зарарнок, инчунин имконияти талафёбии кандании фоиданок, манъ аст.

87. Дар њолати пайдо шудани омилњое, ки ба устувории кандањои кўњї таъсир расонда, ба њаёт ва саломатии кормандони ба корњои кўњї машѓулбуда тањдид менамояд, инчунин ба талафёбии беасоси канданињои фоиданок оварда мерасонад, то иљрои чорабинињо оид ба бехатарии корњои кўњї ва њифзи ќаъри замин, корњои кўњї боздошт карда мешавад.

88. Њангоми дар як ваќт истихрољ намудани канданињои фоиданок бо тарзи зеризаминї ва рўизаминї, бо маќсади пешгирї намудани талафёбии беасоси канданињои фоиданок ва таъмини бехатарии корњо, чорањои махсус, ки дар лоињаи корхона ва наќшаи рушди корњои кўњї оварда шудааст, бояд амалї карда шавад.

Дар ин сурат бояд мушоњидањои инструменталї ва визуалии њолати зинањои корї ва фарши он ва деворањои карер, инчунин назорати доимии сариваќтии пур кардани холигињо ва коркардњо дар майдонњои корї, роњњо ва коммуникатсияњо, бурда шавад.

1. **Корњои истихрољї (тозасозї)**

89. Корњои истихрољї ќатъиян тибќи лоињаи коркарди ќисми истихрољї ва наќшаи рушди корњои кўњї бояд бурда шавад.

Бурдани корњои истихрољї то гузаштани кандањои (наќбњо)-и омодасозї ва буришї, ки дар лоиња нишон дода шудаасту бехатарии корњо ва шароити иљрои наќшаи истихрољро ба пуррагї таъмин менамоянд, манъ аст.

90. Механизмњо ва комплексњо, ки барои истихрољи канданихои фоиданок истифода мешаванд, бояд ба параметрњои танаи маъдани (кабати ангишт, раги маъдандор) коркардмешуда љавобгуй бошанд.

91. Миќдори захирањои барои истихрољ тайёр, сифатнокии он, меъёрњои талафёбї ва омехташавї барои ќисми истихрољї, шахта ва карерњо муайян карда мешавад.

92. Барои ќабули ба истифода додани ќисми истихрољї аз тарафи корхона комиссияи ќабул ташкил карда мешавад, ки дар њайати он намояндаи Хадамоти назорати кўњї њатман шомил карда мешавад.

Дар санади ќабули ќисми истихрољї тавсифи мухтасари геологї, маълумот оид ба захирањои тањти истихрољ ќарордошта, параметрњои воњиди истихрољї, њамчунин, мутобиќ будани кандањои (наќбњои) иктишофї, омодасозї ва буришии ба лоиња, ќоида ва меъёрњои бехатарии корњо нишон дода мешавад.

Санади ќабули ќисми истихрољї аз тарафи роњбари корхонае, ки комиссияро таъин намудааст, тасдиќ карда мешавад.

93. Миќдори ќисмњои истихрољї, ки дар як ваќт дар корхона тањти коркард ќарор дорад, бояд таъмин намояд:

- иљрои бомароми наќшањои супориши давлатї;

- истихрољи канданињои фоиданоки сифатнокиаш гуногун дар таносубе, ки истихрољи нисбатан пурра ва самараноки канданињои фоиданокро аз ќаъри замин ва гирифтани ашёи минералии сифатнокиаш муќарраршударо таъмин менамояд;

Ба истифода додани ќисмњои истихрољии иловагї бо маќсади истихрољи интихобии ќитъањои бой ва осон, ки ба талафёбии беасоси канданињои фоиданок ва ё паст шудани арзиши захирањои тавозунии боќимонда оварда мерасонад, манъ аст.

94. Дар раванди корњои истихрољї корхонањо вазифадоранд:

- ба боќї мондан ва консерватсияи захирањои тавозунї, талафёбї дар шафати љинсњои кўњї ва њамроњ ва дар ќитъањое, ки ѓафсии ќабатњои маъдан ва ё пласт нисбатан хурд аст, роњ надињанд;

- ба вуљуд омадани захирањои муваќќатан ѓайрифаъол роњ надињанд;

- бурдани назорати мунтазами геологї дар коргоњњои нињої ва пешгўињои сариваќтии геологї бо маќсади идораи самарабахши корњои кўњї;

- гузаронидани омўзиши таркиби моддї ва хусусиятњои технологї, љамъбаст намудани натиљањои махакагирї, ошкор намудани ќонуниятњои таѓирёбии сифати канданињои фоиданок;

- ба њисобгирии истихрољ, нишондодњои њосилнокї аз ќаъри замин, талафёбї ва омехташавии барои њар як ќисми истихрољшаванда.

95. Њангоми корњои истихрољї манъ аст:

- коркарди интихобии ќитъањои бой ва осондастраси танањои маъдани канданињои фоиданок, ки ба талафёбии беасоси захирањои тавозунї ва ѓайритавозунї оварда мерасонад;

- мондан ва ё консерватсия кардани захирањои канданињои фоиданок дар ќаъри замин, ки дар оянда сабаби душвор гаштани коркарди он ва ё талафёбии пурра ё ќисми он мегарданд;

- талафёбї ва омехташавии аз меъёр зиёд;

- вайрон намудани мўњлатњои муќаррарнамудаи коркарди захирањои канданињои фоиданок дар марзњои майдони шахтавї (карерї) ва ё дар њудуди захирањои коркардшуда, ки истихрољи минбаъдаи онњо душвор ё ѓайриимкон мегардад.

96. Бо маќсади намондани сангњои калон дар натиљаи корњои пармакунию таркишї, инчунин, пешгирї намудани майдашавии канданињои фоиданок, кам намудани талафёбї ва омехташавї дар њамхобиши љинсхои кўњї, корхона мунтазам корњои пармагарию таркиширо бояд такмил дињад.

97. Њангоме, ки дар њудуди ќисми истихрољшаванда кандании фоиданоки ѓайрикондитсионї ошкор карда шавад, ки истихрољи он аз рўи лоињаи ќисми истихрољшаванда ба назар гирифта нашудааст, мондани онњо дар каъри замин ва ё истихрољи он бояд аз љињати техникї-иќтисодї асоснок карда шавад.

98. Пас аз анљом ёфтани коркарди ќисми истихрољшаванда дар давоми як моњ санади барњамдињии он тартиб дода мешавад.

Дар санад маълумот оид ба захирањои ибтидоии тавозунї ва ѓайритавозунї, миќдори захирањои коркардшуда ва истихрољшуда, меъёрњо ва миќдори аслии талафёбї ва омехташавї, њамчунин дигар нишондодњое, ки истихрољи пурра ва сифатнокии канданињои фоиданок ва љузъњои фоиданок, инчунин њолати корњои кўњиро дарбар мегирад, нишон дода мешавад.

Санади мазкур аз тарафи сармуњандиси корхона тасдик карда мешавад.

99. Њангоми мављуд будани кандании фоиданоки бисёрљузъ, бањодињии коркард ва сифатнокї чї аз рўи компоненти асосї ва чї аз рўи компонентњои њамроњ, ки арзиши саноатї доранд, гузаронида мешавад.

Нишондодњои коркард ва истихрољи канданињои фоиданок аз ќаъри замин, талафёбї ва омехташавї дар асоси ба њисобгирии аввалия дар алоњидагї аз рўи намуд ва тарзи системаи коркард, ќисмњои истихрољшаванда тибќи талаботњои Дастури методї оид ба муайян намудан, меъёрбандї намудан, ба њисобгирї ва бањои иќтисодии талафёбии канданињои фоиданок њангоми истихрољ, инчунин дастурамалњои соњавї муайян карда мешавад.

100. Миќдори талафёбї ва омехташавии канданињои фоиданок бо тарзи мустаќим, ѓайримустаќим ва муштарак њисоб карда мешавад. Бо тарзи ѓайримустаќим ва муштарак њисоб намудан дар мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї иљозат дода мешавад.

Тарзњои муайян намудани талафёбї ва омехташавї бояд таъмин намояд:

- муайян намудани миќдори талафёбї бо сањењии зарурї;

- муайян намудани талафёбї бевосита дар раванди технологияи истихрољ аз рўи намуд ва мањалли ба вуљуд омадани он;

- ошкор намудани талафёбии зиёда аз меъёр ва сабаби ба вуљуд омадани он.

101. Муайян намудан, ба њисобгирї ва назорат оид ба истихрољ дар карерњо тибќи талаботњои Дастурамали байнисоњавї дар бораи муайян ва назорат намудани истихрољ ва корњои ќабаткушої дар карерњо, бурда мешавад.

Њангоми истихрољи канданињои фоиданок бо тарзи зеризаминї ва карерњое, ки иќтидори солонааш зиёда аз 100њаз.т. мебошад, барои бањисобгирифтани истихрољ истифодаи таљњизотњои баркашї (тарозуњо) њатмї мебошад.

Зичии љинсњои кўњї дар сутунњо аз рўи методњои муќарраршуда муайян карда мешавад. Барои конњои шароити геологиашон содда гузаронидани тадќиќотњои зарурї ва тањияи методњо ба зиммаи хадамоти геологии корхона, барои конњои шароити кўњї-геологиашон мураккаб ташкилотњои илмию тадќиќотї љалб карда мешаванд.

102. Сифатнокии канданињои фоиданоки истихрољмешуда бо гирифтани намунањо (мањакњо) муайян карда мешавад. Тарзи намунагирї, њаљми намунањо, давраи гирифтани намунањо, методи муайян намудани сифатнокї, методи назорати гирифтани намунањо ва корњои лабораторияхои аналитикї аз рўи дастурамале, ки ташкилоти болоии корхона тасдиќ намудааст, гузаронида мешавад.

103. Талафёбї ва омехташавии зиёда аз меъёр њамчун фарќияти байни талафёбї ва омехташавии аслї ва меъёрњои муќарраршудаи онњо барои њар як ќисми истихрољї муайян карда мешавад.

Ба вуљуд омадани талафот ва омехташавии зиёда аз меъёр тибќи ќоида бо иштироки намояндаи Хадамоти назорати кўњї баррасї карда мешавад.

Барои талафоти зиёда аз меъёр њатман тањрими иќтисодї истифода мешавад, шахсони мансабдори гунањгор ба љавобгарї кашида мешаванд.

Корхона вазифадор аст, ки мавзеъ ва сабаби пайдо шудани талафот ва омехташавии зиёда аз меъёрро ошкор намояд, барои дар оянда роњ надодан ба талафотњои зиёда аз меъёр чорабинињо тартиб дода, онро амалї намояд.

104. Муайянкунї, бањисобгирї ва бањои эътиборнокии нишондодњои сифатнокї ва бапуррагии истихрољи канданињои фоиданок дар коргоњњои нињої аз тарафи хадамоти геологї-маркшейдерии корхона, хадамоти назорати техники корхона бо љалби (дар ваќти зарурї) дигар хадамот ва сехњои корхона ба роњ монда мешавад.

Барои сариваќт ташкил намудан ва эътимоднокии бањисобгирии истихрољ ва талафёбии канданињои фоиданок њангоми истихрољ сармуњандиси корхона љавобгар мебошад.

105. Барои таъмини истифодаи нисбатан пурраи захирањои канданињои фоиданок, њамчун илова ба кондитсияњои амалкунандаи ашёи минералї, бо иљозати ташкилоти болої ва мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї, мумкин аст миќдори саќатии файзнокии нињоии компоненти фоиданок дар канданињои фоиданоки истихрољмешуда истифода шавад. Миќдори саќатї бояд барои ќисми истихрољшавандаи муайян ва ё барои якчанд ќисми истихрољшаванда дахл дошта, бо дарназардошти шароити конкретии кўњию-геологї, технологї ва иќтисодї муайян карда мешавад.

106. Истихрољи нимкораи ќисми истихрољї манъ аст. Дар њолати истисної бо мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї ва иљозати ташкилоти болої, дар мўхлати на зиёда аз як сол мондани ќисми захирањои тавозунї дар ќисми истихрољи иљозат дода мешавад. Ин дар њолате иљозат аст, ки коркарди нимкораи захирањо ба коркарди интихобии дигар ќитъањои бои кон ва ё ба талафёбии иловагии канданињои фоиданок оварда нарасонад.

107. Бо маќсади баланд бардоштани истихрољи пурра ва босифати канданињои фоиданок аз ќаъри замин корхона вазифадор аст, ки чунин чорањоро доимо ба роњ монад:

- мукаммал кардани методњои бозњисобї ва иктишофи истихрољї, технологияи коркарди кон, методњои назорат оид ба сифати канданињои фоиданок дар ќаъри замин ва ашёи минералии истихрољшуда;

- ворид кардани техникаи кўњии муосир;

- ба истихрољ ворид намудани захирањои ѓайритавозунї, њамчунин захирањои мањдуди ќаблан коркарднашудаи кон, ки аз рўи технологияи ќабулшуда монда шудааст.

Ѓайр аз ин, њангоми бо тарзи зеризаминї коркард намудани конњои канданињои фоиданок масъалањои зерин бояд баррасї карда шаванд;

- имконияти иваз намудани сутунњои канданињои фоиданок ба сутунњои изолятсионї аз љинсњои кўњї;

- маќсаднок будани истихрољи захирањо дар ќитъахое, ки дар он сўхтор хомўш карда шудааст;

- имконияти истихрољи захирањои сутунњои муњофизавї ва барерї дар сурате, ки эњтиёљ ба гузоштани ин сутунњо намондааст;

- имконияти пур кардани майдонњои коркардшуда бо маќсади коркарди нисбатан пурраи конњои канданињои фоиданоки камёфт ва пурќиммат;

- бодиќќат тоза намудани фаршњои коркардњои канданињои фоиданок аз хокаи маъдан;

- чорањо оид ба тоза намудани обњои шахтањо ва дренажњо;

Ќабули ќарор оид ба масъалањои номбурда бояд аз љињати иќтисодї асоснок карда шуда бошад ва ба шарте, ки талаботњои ќоида ва меъёрњои бехатарї риоя карда шаванд.

108. Санљиши таљрибавию истењсолї ва мукаммалгардонии системаи коркарди мављуда ва бузургињои он танњо аз рўи лоињаи махсус, ки тибќи тартибот тасдиќ карда шудаасту бо Хадамоти назорати кўњї мувофиќа шудааст, иљозат дода мешавад.

Ќитъањои барои гузаронидани корњои таљрибавию истењсолї бояд шароити якхелаи конро доро буда њаљми корњо интихобї бошад. Људо намудани ќитъањои алоњидаи кон, ки файзнокии баланд доранд, ё дигар канданињои фоиданок, ки сифатнокии он аз сифатнокии миёнаи канданињои фоиданок баланд аст, манъ аст.

109. Њангоми истихрољи канданињои фоиданок бо тарзи кушод, гузаронидани мушоњидањо оид ба њолати деворањои карер, нишебањои зинањо ва хоктўдањо бо маќсади муайян намудани параметрњои оптималї барои пешгирї кардани деформатсияи онњо, њатмї мебошад.

Дар конњои шароити кўњї-геологї ва гидрогеологиашон мушкил барои муайян намудани параметрњои деворањои карер, нишебањои зинањо ва хоктўдањо ташкилотњои илмию тадќиќотї љалб карда мешаванд.

Деформатсияи деворањои карер, нишебањои зинањо ва хоктўдањо бо нишон додани сабаби пайдо шудани деформатсия ва њисороти иќтисодї њатман њуљљатгузорї карда мешавад. Дар зинањо ва деворањои карер, ки деформатсия шудааст, њама намуди корњо то амалї намудани чорањо оид ба таъмини бехатарї, манъ аст.

110. Њангоми истихрољи канданињои фоиданок бо тарзи зеризаминї бо системаи мондани болорањои маъданї ва сутунњои байникамеравї бо нигањдории муќаррарии майдони коркардшуда (дар њолати зарурї бо љалби ташкилотњои махсусгардонидашуда ё илмию-тадќиќотї), бояд мушоњидањои доимии њолати болорањои маъдан, фарш ва сутунњо бо маќсади сари ваќт муайян ва ошкор намудани деформатсияи онњо, мўњлати истифодабарии сутунњо ва андозањои оптималии онњо, талафёбии минималии канданињои фоиданок ва таъмини бехатарии корњо бурда шавад.

111. Њангоми истифодаи системаи коркард бо тарзи фурўрезонидани маъдан ва љинсњои кўњии њамроњ бояд наќшаи мунтазами барориши кандании фоиданоки кандашуда риоя карда шуда, мушоњидањои доимии минтаќањои фурўравї ва њаракати љинсњои кўњї бо маќсади аниќ намудани кунљи њаракати онњо ва амалї намудани чорањо оид ба муайян намудани бузургии фурўравии сатњи замин ва њифзи объектњои руизаминї ва зеризаминї аз таъсири зиёновари корњои кўњї бояд бурда шавад. Коркарди захирањое, ки бевосита дар минтаќаи фурўравї ќарор доранд ва ё њамчун сутунњои муњофизавї истифода мешаванд њатман мавриди баррасї ќарор дода мешаванд.

112. Корхонањое, ки ба истихрољи канданињои фоиданок машѓуланд, имкониятњои зеринро бояд истифода баранд:

- истихрољи захирањое, ки дар конњо ва ё ќитъањои алоњидаи он ќаблан њангоми коркарди кандании фоиданок монда шудааст;

- истихрољи љинсњои кўњии майдонњои коркардшудае, ки дар онњо компонентњои фоиданок мављуд аст;

- истихрољи захирањои ѓайритавозунї дар минтаќањои коркардшудаи захирањои балансї;

- истихрољи канданињои фоиданоке, ки дар майдонњои коркардшуда монда мешавад дар сурати истифодаи системаи коркард бо тарзи фурўрезонидани кандании фоиданок ва љинсњои кўњии њамроњ;

- аз хоктўдањои љинсњои кўњии ќабаткушої ва њамроњ њосил намудани канданињои фоиданок.

Корњои мазкур дар асоси лоињаи махсус, ки ташкилоти лоињасоз тањия намудааст ва ташкилоти болої тасдиќ намуда бо Хадамоти назорати кўњї мувофиќа карда шудааст, ба роњ монда мешавад.

Лоиња масъалањои зеринро дарбар мегирад:

- бањодињии иќтисодиву-техникии истихрољи захирањои канданињои фоиданок;

- методика ва технологияи корњои омодасозї ва истихрољї бо алоќамандї бо корњои кўњии асосии корхона;

- чорабинињо оид ба таъмини бехатарии корњои кўњї.

**8. Талаботњои иловагї барои истихрољи конњое,**

**ки шароити кўњї-геологиашон мураккаб аст**

113. Ба конњое, ки аз љихати кўњї-геологї ва дигар шароитњои табиї мураккабанд, дохил мешаванд:

- конњои хавфнок аз лињози газ, рахнашавии ногањонї ва зарбањои кўњї;

- конњои канданињои фоиданоке, ки ба худсўзї майл доранд;

- конњои канданињои фоиданоки дар об тезњалшаванда;

- конњои канданињои фоиданоки пошхўрда;

- конњои канданињои фоиданоки ќимматбањо, нимќимматбањо, сангњои ороишї ва ашёи пьезоптикї;

- конњои канданињои фоиданоке, ки дар зери обњои бањрњо, кўлњо, обанборњои дохилї, дар минтаќањои ярчфуро, селу тармафуро ва ноњияњои аз љињати сейсмикї баланд љойгиранд;

- конњое, ки дар чуќурињои нисбатан зиёд, ќаъри замин дар љинсњои кўњии солњои зиёд яхбаста, ки њангоми обшавии онњо фурўравии љинсњои кўњї дар назар аст, њамчунин дар љинсњои кўњие, ки дар таркибашон файзнокии обњои минералї зиёд аст.

114. Њангоми истихрољи канданињои фоиданок дар конњое, ки дар банди 113 оварда шудааст, бо маќсади пешгирї намудани таъсири манфии омилњои табиї ба самаранок ва комплексї истифодабарии захирањои канданињои фоиданок дар корхонањои фаъолияткунанда чорабинињои махсус бо дарназардошти талаботњои меъёрњо ва ќоидањои бехатарї бояд ба роњ монда шавад.

115. Дар конњое, ки барориши обаш зиёд асту холигињои карстї ва лойќаобњо мављуд аст, истифодаи технологияи корњои кўњї, ки њаракати уфуќњои обї ва љинсњои серобро ба вуљуд оварда, сабаби рахназании ногањонии об ва талафёбии беасоси канданињои фоиданок мегардад, манъ аст.

116. Њангоми истихрољи канданињои фоиданок бо тарзи зеризаминї дар шароити пањншавии яхбастагии солњои тўлонї дар љинсњои кўњие, ки њангоми обшавї ба фуруравї майл доранд, бояд таъмин карда шавад:

- муњайё намудани шароите, ки обшавии љинсњои кўњї ва фурў рафтани коркардњои кўњиро пешгирї менамоянд;

- коркарди якбора ва ё пешакии захирањо дар марзи минтаќаи яхбаста;

- истифодаи системаи коркард ва технологияи истихрољи канданињои фоиданок бо истифодаи максималии комплексњои механизатсиякунондашуда ва фурўрезонидани шифт.

Њангоми истихрољи канданињои фоиданоки пошхурда бо тарзи кушод дар шароити мазкур бо маќсади пешгири намудани талафёбї дар ќисмати наздиплотикии файзнокиаш нисбатан баланд, бояд кони пошхурда об карда шавад.

117. Њангоми истихрољи канданињои фоиданоки пошхурда, бо маќсади роњ надодан ба талафёбии канданињои фоиданок дар натиљаи ѓалтидани онњо ба тарќишњои плотик, бояд љинсњои кўњии плотик омўхта шаванд ва оид ба коркарди онњо барои шустан чорабинињои босамар амалї карда шавад. Ѓайр аз ин, бояд истифодабарии њамроњи шлихњо ё захира намудани он дар анбор бо маќсади истифодаи он дар оянда, њалли худро ёбад.

118. Дар конњои канданињои фоиданоки дар об тезњалшаванда, ки бо тарзи зеризаминї коркард карда мешавад, бояд чорабинињо оид ба пешгирї намудани рахназании об ба кандањои кўњї тартиб дода шавад. Истихрољи ин намуди канданињои фоиданок бо тарзи ишќоркунї дар майдони кон, ки бо тарзи шахтавї коркард карда мешавад, манъ аст.

119. Дар раванди корњои кўњї њангоми пайдо намудани сангњои ќимматбањо, нимќимматбањо ва майда, криссталњои оптикї ва пезоэлектрикї, намунањои музеї ва коллексионии гулсангњо ва ё дигар пайдоишњои табиї, ки арзиши умумихалќї ё илмї доранд, роњбари корхона барои њифзи онњо ва муњайё намудани шароит барои коркади баъдинаи онњо љавобгар аст.

Зуњуроти канданињои фоиданоки номбаршуда тибќи тартиби муќарраршуда иктишофї карда мешаванд, истихрољи захираи онњо бояд дар асоси лоињаи махсус, ки фармоищгар ва ё ташкилоти болої тасдиќ намудаасту, бо ташкилоти геологии дахлдор мувофиќа шудааст, ба роњ монда мешавад. Дар лоиња бо маќсади роњ надодан ба талафёбї ва харобшавї бояд тарзи људо намудани он аз массив, кашондан ва нигањдории канданињои фоиданок нишон дода шавад. Бањисобгирии он бояд ба воситаи тарозуњои баркашї сурат гирад.

120. Њангоми коркарди конњои канданињои фоиданоки мустаќили дар банди 119 овардашуда, њамчунин сангњои рўйкашї ва сохтмонї, истифодаи система ва технологияи коркард, ки ба вайроншавї ва паст шудани сифатњои табиии онњо оварда мерасонад, манъ аст.

**9. Омода намудани канданињои фоиданоки истихрољшуда барои њамлу наќл ва коркард**

121. Бо маќсади таъмини пурраи истеъмолкунандагон бо маъдан њангоми коркарди ашёи минералї, ки компонентњои фоиданок дорад, инчунин нигањдории намуду сифатњои молї, корхона ўњдадор аст, ки тибќи талаботњои лоиња, ГОСТњо ва шартњои техникї канданињои фоиданоки истихрољшударо барои њамлу наќл ва коркард омода намояд.

122. Бо маќсади мукаммал намудан ва баланд бардоштани технологияи коркард дар ваќти коркарди кон бояд намунагирии технологии ашёи минералї мунтазам гузаронида шавад. Барои чунин намунагирї намунањои технологї аз рўи таркиби минералии ашё, хосиятњои асосии физикавї ва тавсифњои дигар таъмин карда шавад.

123. Шартњои техникї барои интихоби намунањои технологии ашёи минералї бояд параметрњои асосии зеринро муайян намояд:

- вазни умумии намунаи технологї ва вазни ќисмњои таркибии он;

- намудњои табиї ва технологї, навъњои канданињои фоиданок ва таносуби байни онњо;

- таркиби миёнаи химиявї ва минералогии њар як намуд, навъи кандании фоиданок, миќдори омехтањои зарарнок;

- омехташавї, ки њангоми гирифтани намуна ба вуљуд омадааст.

Барои њар як намунаи технологї санади интихоби намуна тартиб дода, шиносномаи он тибќи дастурамали соњавї тартиб дода мешавад.

124. Ашёи минералии истихрољшуда, ки ба харидор (истеъмолкунанда) ва ё барои коркарди оянда пешнињод карда мешавад, њамчун моли нињоии саноати кўњї бояд тибќи талаботњои ќонунгузорї оид ба ќаъри замин тањти бањисобгирї ва назорати ќатъї ќарор дода шавад. Ин новобаста аз он, ки корхона тавозуни мустаќил дорад ва ё дар њайати ташкилотњои муттањиди истењсолї ќарор дорад, ба роњ монда мешавад.

125. Тарзи анборкунии ашёи минералии истихрољшуда, њаљми анбор ва зарфњо (бункер) ва сохтмони онњо бо дарназардошти иќтидори корхона, арзиши хосиятњои физикиву–механикии канданињои фоиданок, зарурияти иљрои амалиётњои технологї оид ба омодасозии ашё, аз љумла, устувории сифати он, људошавии резишњои мустаќили навъ ва намудњои он, инчунин бо назардошти пешгирї намудани талафёбии механикї муайян карда мешавад.

Њангоми захиракунии канданињои фоиданоки арзишнок дар шароити таъсири омилњои атмосферї барои таъмини беосеб ва сифати онњо истифодаи анборњои кушод манъ аст. Истифодаи анборњои кушод дар њолатњои алоњида дар сурати амалї намудани чорабинињои махсус, ки талафёбї ва пастшавии сифати канданињои фоиданокро пешгирї менамояд, иљозат дода мешавад.

126. Ашёи минералии истихрољшуда баъд аз ќабули он аз тарафи умури назорати техникї ва ё умури махсуси салоњиятдори корхона бо назардошти мутобиќ будани он бо ГОСТ-њо ва шартњои техникї ба харидор (истеъмолкунанда) интиќол дода мешавад.

Шартњои техникї оид ба тањвили ашёи минералї бояд бо ташкилотњои манфиатдор мувофиќа ва бо тартиби муќарраргардида тасдиќ шуда бошад.

Тањвияи ашёи минералии истихрољшуда бо вайрон намудани шартњои техникї, ки ба паст шудани њосилнокии компонентњои фоиданок њангоми коркард оварда мерасонад, манъ аст.

127. Назорат ва ба њисобгирии миќдор ва сифати ашёи минералии дар анбор љамъшудае, ки барои интиќол омода карда шудааст, аз тарафи умури назорати техникї ва ё умури махсуси салоњиятдори корхона ба амал бароварда мешавад.

Нишондодњои назорат ва ба њисобгирии миќдор ва сифати ашёи минералии истихрољшуда бояд тањияи тавозуни маљмўии корхонаро: захирањо, канданињои фоиданоки истихрољшуда ва интиќолшуда, мањсулоти молї, молњои дар партовбуда бо файзнокии компонентњои фоиданоки онњо таъмин намояд.

128. Тартиб ва ташкил намудани бањисобгирї ва назорати сифатнокї ва миќдори канданињои фоиданоки дар анбор љамъшуда ва њифзшуда, ки барои интиќол омода карда шудааст, аз рўи дастурамали соњавї ва ё дастурамали корхона, ки ташкилоти болоии он тасдиќ намудааст, муќаррар карда мешавад. Дар Дастурамал бояд тартиб, тарз ва мўњлати гирифтани намунањо, љойгиршавии воситањои баркашї, нуќтањои бањисобгирї, назорати миќдор ва сифати мањсулоти молї, номгўи компонентњои ошкормешуда ва хосиятњои физикию механики он, инчунин тарзи гузаронидани ташхиси намунањо ва назорати даќиќии он нишон дода шавад.

Љойгиркунии нуќтањои бањисобгирї, назорати миќдор ва сифати мањсулоти молї, ки ба нодуруст будани маълумотњо оварда мерасонад, роњ дода намешавад.

129. Корхонањое, ки канданињои фоиданоки ќимматбањо истихрољ менамоянд, дар раванди технологї бояд таљњизоти махсус барои гирифтани намуна ё ин ки дастгоњ барои мунтазам муайян намудани сифати канданињои фоиданок дошта бошанд.

Номгўи канданињои фоиданоки ќимматбањоро вазорати соњавї бо мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї муайян менамояд.

130. Тањвили ашёи минералї аз тарафи корхона бояд дар асоси бањисобгирии вазнї бо дарназардошти вазни хушки он бо таъмини самарабахш ва сањењи сифати моли интиќолмешуда ба роњ монда шавад.

Истифодаи муваќатии тарзњои дигари бањисобгирии интиќоли ашёи минералї дар њолати истисно, бо назорати њатмии методи баркашї бо иљозати ташкилоти болої дар мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї ба роњ монда мешавад.

131. Корхона (интиќолдињанда ва ќабулкунанда) ўњдадор аст, ки зарфњои интиќолдињандаро мунтазам назорат ва тоза намояд.

Њангоми интиќоли ашёи минералї чорањо оид ба пешгирии талафёбї дар ваќти њамлу наќл, инчунин зидди сахтшавї, яхкунї, часпидан бо дарназардошти истифодаи воситањое, ки ифлосшавї ва паст шудани сифати моли ашёро хориљ менамояд, амалї карда мешаванд.

Њангоми њамлу наќл ба воситаи роњи оњан, њифзи ашёи минералї аз таъсири њавои парешон, дар ваќти зарурї аз таъсири зарарноки боришоти атмосферї бояд таъмин карда шаванд.

132. Ислоњ ва ё сањењ намудани далелњои геологї ва маркшейдерї нисбати миќдор ва сифати канданињои фоиданоки истихрољшуда аз рўи маълумотњои бањисобгирии корхонаи коркард (фабрикаи ѓанигардонї) иљозат дода намешавад. Дар њолати мављуд будани фарќияти мунтазам оид ба муайян намудани миќдор ва сифати канданињои фоиданоки истихрољшуда, коркард ва интиќолшуда, корхонањо ва ташкилотњои манфиатдор бояд чорањои муштарак оид ба муайян ва пешгирї намудани фарќият ва ислоњи онро амалї намоянд.

133. Барои њар як дастаи (партияи) ашёи минералии ба харидор интиќолмешуда бояд сертификат ё шиносномаи мол тартиб дода шавад, ки дар он миќдор ва сифати ашёи минералї бо таќсимоти навъњои технологї, намуд ва миќдори компонентњои фоиданоки асосї ва њамроње, ки арзиши саноатї доранд, нишон дода мешаванд. Нусхаи сертификат ё шиносномаи мол дар давоми соли муомилотї дар корхона нигоњ дошта мешавад ва барои пур кардани китоби баќайдгирии интиќол ва истихрољи канданињои фоиданок асос мешавад. Шакл ва тартиби пур кардани ин китобро дастурамали соњавї муайян месозад.

Њангоми интиќоли пай дар паи ашёи молї ба харидор (ба воситаи конвейерњо, механизмњои пневмогидромеханикї ва дигар технологияњои пайдарњами интиќол), китоби баќайдгирии интиќол аз рўи маълумотњое, ки бевосита аз љараёни интиќол ба воситаи таљњизотњо ва дастгоњњои махсуси баркашї гирифта шудааст, бурда мешавад.

134. Ашёи минералие, ки истихрољ шудааст ва муваќќатан истифода бурда намешавад, бояд дар анбор захира ва ба њисоб гирифта шуда, барои коркарди оянда нигањдорї карда шавад.

Дар ваќти анборкунї чорањо оид ба пешгирї намудани талафёбї ва вайроншавии ашёи минералї аз бодлесшавии обї, худдаргирї ва дигар сабабњо амалї карда мешавад. Њудуди анбор (партовгоњ) бояд аз обњои зеризаминї ва боришот њифз карда шавад.

Дар минтаќањои фуруравии майдонњои шахтавї, дар минтаќањои ѓељиш ва дар наздикињои њудудњои коркарди майдонњои шахтавї (карерї) нигањдорї намудани ашёи минералие, ки муваќќатан истифода намешавад, манъ аст.

135. Ашёи минералие, ки муваќќатан истифода намешавад, барои коркарди оянда вобаста аз технологияи коркард аз рўи навъ, сорт ва мўњлати нигањдорї дар анбор захира карда мешавад.

Барои њар як анбори нигањдории ашёи минералие, ки муваќќатан истифода намешавад, бояд шиноснома бо шакле, ки сармуњандиси корхона тасдиќ намудааст, бурда мешавад.

136. Интиќол додани ашёи минералии бисёрљузъа ба корхона, ки истифодаи комплексии ашёи минералиро таъмин наменамояд, манъ аст.

Дар њолатњои алоњида, дар мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї чунин интиќол муваќќатан иљозат дода мешавад, ба шарте, ки аз тарафи ташкилоти соњавии болої мўњлат ва тартиби истифодаи комплексии ашёи минералї муайян карда шавад.

**10. Њифзи табиати атроф њангоми**

**коркарди конњо**

137. Њангоми сохтмон, таљдид ва истифодаи корхонаи истихрољкунандаи канданињои фоиданок, бехатарии њаёт ва солимии ањолї, њифзи њавои атмосферї, замин, љангал, обњо, олами њайвонот ва дигар объектњои муњити атроф, бино ва иншоотњо, њамчунин, мамнуъгоњњо, ёдгорињои табиї, таърихї ва маданї аз таъсири зарарноки корњое, ки ба истифодаи ќаъри замин алоќаманданд, тибќи талаботњои ќонунгузории њифзи муњити зист бояд таъмин карда шаванд.

138. Корхона вазифадор аст, ки оид ба њолати муњити табиат ва иљрои чорабинињои њифзи табиат, ки дар лоиња оварда шудааст, назорати доимї барад. Умурњои дахлдори корхона (бахшњо, шўъбањо) барои самаранок гузаронидани назорати њолати ифлосшавї ва таѓирёбии муњити атроф, бояд бо воситањои техники зарурї таъмин карда шаванд.

Агар њангоми коркарди кон зарурияти истифодаи чорабинињои нисбатан пурсамари њифзи муњити табиат, ки таѓир додан ва ё мукаммал намудани хулосањои лоињавиро талаб менамояд, пеш ояд, корхона ўњдадор аст, ки барои таѓир додани ќисмњои дахлдори лоиња ба лоињасози генералї супориши техникї дињад.

139. Корхонае, ки истихрољи кандании фоиданок, корњои иктишофї-геологї, сохтмон ва дигар корњоро дар заминњои хољагии ќишлоќ ва љангал, обанборњо ва минтаќањои наздисоњилї ба роњ мондааст, вазифадор аст, ки пас аз он, ки ба ин заминњо эњтиёљ намондааст, заминњоро барои истифодабарї дар хољагии ќишлоќ, љангал ва моњидорї, њангоми иљрои корњо дар дигар заминњо – аз рўи таъиноташ аз њисоби худ барќарор намоянд

Ба њолати корї овардани заминњо дар раванди корњо, дар сурати набудани имконият - баъди анљоми корњо дар мўњлатњои муќаррар намудаи ташкилот ва сохторњое, ки заминро људо намудаанд, тибќи тартиботи дар лоиња нишон додашуда амалї карда мешавад.

Њангоми коркарди конњои канданињои фоиданок ва дигар корњо, ки ќабати њосилхези замин вайрон карда мешавад, корхона вазифадор аст, ки ќабати њосилхези заминро љамъ ва њифз намуда, барои барќарор намудани замин ва ё барои киштзорњои камњосил истифода барад.

140. Дар ваќти коркарди конњои канданињои фоиданок корхона бояд бо маќсади роњ надодан ва пешгирї намудан ќабати хок аз бодлесшавии обї ва шамолї, шура задани замин, ботлоќзор шудан ва дигар омилњое, ки њосилнокии заминро вайрон менамояд, чорањо амалї намояд.

Хоктўдањои љинсњои кўњии ќабаткушої, партовгоњњои истењсолї, анборњои муваќќатии ашёи минералии истифоданашуда, ки барои барќарорсозии замин ѓайри ќобили истифода мебошанд, тибќи талаботњои њифзи табиат ташкил карда мешаванд.

141. Корхона бояд истифодаи самараноки обњои зеризаминї ва рўизаминиро бо маќсади аввалиндараљаи ќонеъ намудани эњтиёљи ањолї бо оби нўшокї ва маишї, њифзи онњоро аз ифлосшавї ва касифшавї, пешгирї ва бартараф намудани таъсири обњои шахтавї ва шоранда ба объектњои табиї таъмин намояд.

Агар таъсири корњои кўњї ба обанборњои хољагињои моњипарварї тањдид намояд, бояд сари ваќт чорањои зарурї дар мувофиќа бо сохторњои њифзи моњиён амалї карда шавад. Чорабинињои мазкур бояд њифзи моњињо, организмњои обї ва такрористењсолии онњоро таъмин намояд.

142. Корхона вазифадор карда мешавад, ки меъёрњои технологї ва ќоидањои истифодаи об, наќшањои муќарраршударо риоя намояд, инчунин тадќиќотњои гидрогеологї ва назорати њолати обњои зеризаминї ва рўизаминиро дар минтаќањои истењсолии корхона ба роњ монад.

143. Партофтани обњои шоранда ва обњои шахтавї ба манбаъњои обї манъ аст. Партофтани обњои шоранда ва шахтавї ба манбаъњои обї бояд ба талаботњои Ќоидањои њифзи обњои рўизаминї аз обњои шоранда ва Ќоидањои њифзи обњои наздисоњилии бањрњо љавобгўй бошад.

Дар њолати вайрон кардани талаботњо оид ба таркиб ва миќдори моддањои гуногуни ифлоскунандаи ба обњо партофтамешуда, сабаби ин вайронкунї муайян карда шуда, чорањо оид ба барњамдињии он бояд амалї карда шавад.

Партофтани обњои шоранда ва шахтавї ба манбаъњои обї, ки ба категорияи обњои табобатї, инчунин, дар љойњои нигањдорї, тухммонї ва зимистонгузаронии моњињо дохил карда шудааст, манъ аст.

Баќайдгирии сарфи об ва ба дигар тараф равон кардани он тибќи Низомнома дар бораи баќайдгирии давлатии об ва истифодаи он ба роњ монда мешавад.

144. Агар њангоми истихрољ уфуќњои обдор кушода шавад, корхона вазифадор аст, ки сохторњои танзимкунандаи истифода ва њифзи обро хабардор намояд ва барои њифзи обњои зеризаминї тибќи тартиботи муќарраршуда чорањо андешад.

Корхонае, ки ба корњои пармакунї машѓуланд, вазифадоранд, ки дар чоњњои худљоришавандаи об механизмњои танзимкунанда васл намоянд, тибќи тартиби муќаррашуда чоњи мазкурро консерватсия намоянд ва ё барњам дињанд.

145. Ба истифода додани:

- корхона ва объектњое, ки бо таљњизотњои тозакунии обњои шоранда ва шахтавї таъмин карда нашудаанд;

- системаи хушк намудани кон то омода намудани обќабулкунакњо ва дигар иншоотњо тибќи лоињаи тасдиќшуда;

- иншоотњои обљамъкунї бе механизми њифзи моњињо тибќи лоињаи тасдиќшуда;

- чоњњои пармакардашуда дар об бе васл намудани механизми танзимкунанда ва муайян намудани минтаќаи њифзи санитарї дар њолатњои зарурї;

- обанборњо, партовгоњњо ва обтўдањо (пур кардани онњо) то амалї намудани чорабинињои дар лоиња овардашуда оид ба омодасозии ложа, аз он љумла, љињозонидани онњо бо пардањои полоиш, манъ аст.

146. Истихрољи канданињои фоиданок, бурдани корњои таркишї, љойгиркунонї ва истифодабарии хоктўдањо, партовњои истењсолї танњо бо риояи ќоидањои пешгирї ё кам намудани ифлосшавии њавои атмосферї, ки бо сохторњои давлатии њифзи муњити табиат мувофиќа шудааст, ба роњ монда мешавад.

Љойгиркунонии хоктўдањои љинсњои кўњї ва партовњои истењсолї, ки манбаи ифлосшавии њавои атмосферї ба тариќи чанг, газњои зараровар, моддањои бадбў њастанд, њамчунин сўзонидани партовњо дар дастгоњњои ѓайримахсус дар њудуди корхона ва ё нуќтањои ањолинишин, манъ аст.

Корхона вазифадор аст, ки партовњои зараровари њавои атмосфериро, ки њамчун ашё истифода мешавад, сари ваќт кашонад ва ё ба майдонњои махсусгардонидашуда њамлу наќл намояд.

147. Њангоми коркарди конњо корхона вазифадор аст, ки меъёрњои нињоии партовњои атмосферии муќарраршударо ќатъиян риоя намояд. Ба миќдори умумии моддањои зарарноки ба њавои атмосферї партофта мешуда, миќдори моддањои зарарноки њамаи манбаъњои имконпазири ифлоскунанда дохил карда мешавад.

Таъсири зарарноки факторњои кимиёвї, физикї ва биологие, ки барои инњо меъёрњои мутобиќ муќаррар карда нашудааст, танњо дар њолати истисно бо иљозати сохторњои давлатии њифзи муњити табиат дар мўњлати муайян ба амал бароварда мешавад. Дар ин мўњлат бояд меъёрњои нињоии таъсири зарарноки факторњои мазкур маќаррар карда шавад ва чорабинињо оид ба њифзи њавои атмосферї ба амал бароварда шавад. Дар њолати зиёд будани миќдори моддањои зарарнок аз меъёрњои муќарраркардашуда, корхона вазифадор аст, ки ба сохторњои назоратии њифзи њавои атмосферї хабар дињад ва чорабинињо барои барњамдињии ифлосшавии њавои атмосферї амалї созад.

148. Корхонањое, ки фаъолияташон ба ифлосшавии њавои атмосферї алоќаманд аст, новобаста аз пайдоиши манбаи ифлоскунї, бояд бо иншоотњо, таљњизот ва дастгоњњо барои ќапидан ва нест кардани моддањои зарарнок, ё тоза намудани њавои атмосферї дошта бошанд, иншоотњо, таљњизот ва дастгоњњои мазкур доимо бояд дар њолати корї ќарор дошта, кори самаранок ва мутаасили иншоотро таъмин намоянд ва инчунин миќдор ва таркиби моддањои зарарнокро мунтазам ба ќайд гиранд.

**11. Барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхонањои истихрољи канданињои фоиданок**

149. Баъди ба итмом расидани коркарди захирањои канданињои фоиданок, инчунин дар њолатњое, ки коркарди ояндаи кон ва ё ягон ќисми он аз лињози иќтисодию техникї ѓайримаќсад ва ѓайриимкон мебошад, корхонаи истихрољкунанда ва ё ќисми номувофиќи он барњам дода мешавад ва ё муваќќатан хобонида мешавад.

Њангоми барњамдињии яклухт ё ќисм ва ё муваќќатан хобонидани корхона, њамаи кандањои кўњї ва чоњњо бояд ба њолате оварда шавад, ки бехатарии ањолї, њифзи муњити табиат, бино ва иншоотњо таъмин карда шаванд, њангоми муваќќатан хобонидан - њолати кон, кандањои кўњї ва чоњњо дар мўњлати хобонидан њифз карда шавад.

150. Барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхона ва ё ќисми он дар њолате иљозат дода мешавад, ки захирањои тавозунии канданињои фоиданок пурра коркард шуда бошад, пешомади афзоиш надошта бошад, имконияти коркарди такрории кон ва коркард намудани захирањои ѓайритавозунї надошта бошад ва ба шарте, ки бокимондаи захирањои ањамияти саноатї надошта аз эътибор соќит шуда бошанд.

Њангоми барњамдињии корхона масъалаи дар оянда истифода бурдани кандањои кўњї ва чоњњо ба манфиати хољагии халќ бояд њал карда шавад.

Барњамдињии корхона ва ё ќисми он манъ карда мешавад дар њолате, ки њангоми коркарди кони канданињои фоиданок дар мувофиќа бо Кумитаи сохтмон ва меъмории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Хадамоти назорати кўњї, кандањои кўњии зеризаминї бо маќсадњои муайян омода карда шуда бошанд ва њифзи дарозмўњлати онњоро барои истифодаи босамари ояндаи он дар хољагии халќ таъмин намоянд.

151. Муваќќатан хобонидани корхона ва ё ќисми он дар њолатњое иљозат дода мешавад, ки коркарди ояндаи кон ё ќисми он аз лињози техникиву иќтисодї, шароитњои кўњию геологї ва дигар сабабњо ѓайриимкон ва ѓайримаќсаднок буда, њифзи кандањо ва иншоотњо, назорати доимии њолатњои онњо њатман таъмин карда шавад.

152. Муваќќатан хобонидани кандањои кўњие, ки дар ќайди Кумитаи сохтмон ва меъморї мебошанд ва дар оянда дар онњо љойгиркунонии объектњо бидуни истихрољи канданињои фоиданок пешбинї шудааст, њатмї мебошад.

Тартиби муваќќатан хобонидани чунин кандањо ва мўњлати муваќќатан хобонидани онњоро Кумитаи сохтмон ва меъморї дар мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї муќаррар менамояд.

Барњамдињии кандањои дар ќайди (тавозуни) Кумитаи сохтмон ва меъморї буда танњо дар њолати истисної дар мувофиќа бо Кумитаи сохтмон ва меъморї ва Хадамоти назорати кўњї иљозат дода мешавад.

153. Барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он танњо бо иљозати Вазорати (идораи) дахлдор ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї баъди мувофиќа намудани барњамдињї ва ё муваќќатан хобонидан бо Хадамоти назорати кўњї амалї карда мешавад.

Бе мувофиќа бо Хадамоти назорати кўњї барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он манъ аст.

154. Тартиби барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он аз лињози таъмини бехатарї, истихрољи пурраи канданињои фоиданок ва њифзи ќаъри замин ва кандањои кўњї бо маќсадњои истифодаи онњо барои њољагии халќ, инчунин ба расмият даровардани маводњо тибќи Дастурамале, ки Кумитаи сохтмон ва меъморї ва Хадамоти назорати кўњї тасдиќ намудаанд, амалї карда мешавад.

155. Барњамдињї ва муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он аз рўи лоињаи махсус, ки бо Хадамоти назорати кўњї ва дигар маќомотњои дахлдор мувофиќа карда шудаасту, тибќи тартиби муайяншуда тасдиќ шудааст, ба роњ монда мешавад.

Дар лоиња бевосита корњои омодасозї барои барњамдињї ва ё муваќќатан хобонидани корхона дарљ гардида, чорањои зерин ба наќша гирифта мешавад:

- тартиб ва љадвали коркарди захирањои тавозунии боќимонда ва коркарди захирањои ѓайритавозуние, ки аз љињати иќтисодї манфиатнок аст;

- њалли масъалањо оид ба коркарди такрории кон, инчунин барои хољагии халќ истифодаи канданињои фоиданоки ѓайрикондитсионии дар анбор љамъ кардашуда ва партовњои истењсолї ва амалї намудани чорањо барои њифзи онњо;

- чорањо оид ба таъмин намудани бехатарии ањолї, њифзи ќаъри замин ва муњити табиати атроф, биноњо, иншоотњо, аз он љумла пешгирї намудани рахназании об ва газњо, пањншавии сўхторњои зеризаминї ва дигар;

- њалли масъалањои истифодаи кандањои кўњї ва чоњњои пармакардашуда барои маќсадњои хољагии халќ;

- тарзи барњам ва ё муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он;

- чорањо оид ба њолати корї овардани заминњо ва объектњои обии аз таъсири корњои кўњї зарардида бо маќсади дар хољагии халќ истифодаи бурдани онњо тибќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон;

- њалли дигар масъалањои лоињавие, ки бо хусусиятњои алоњидаи кон, бознамудан ва системаи коркарди кон алоќаманд аст.

Дар лоињаи барњамдињї, ки ба њаљми калони пур кардани холигињо мављуд аст, хулосаи ташкилотњои махсусгардонидашудаи илмию тадќиќотї зарур мебошад.

156. Њангоми барњамдињї ва ё муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он манъ аст:

- боздоштани корњои истихрољи канданињои фоиданок то иљрои чорабинињои лоињавие, ки истихрољи пурраи захирањо ва њифзи ќаъри заминро таъмин менамояд, њамчунин то гирифтани иљозати хаттї (фармон, ќарор) оиди боздошти кор аз тарафи ташкилоти болої;

- барњамдињї ва муваќќатан хобондани корхона ва ё ќисми он ба тарзи «хушк» («сухая» консервация) дар њолатњое, ки дар онњо сўхторњои зеризаминї ба пуррагї барњам дода ва ё хомўш карда нашудааст;

- муваќатан хобонидани корхона ё ќисми он бо тарзи «мартуб» («мокрая» консервация) дар корњонањои истихрољкунандаи канданињои фоиданоки дар об њалшаванда (намакњои табиї, гаљ ва диг.);

- дар коркардњои кўњї ва анборњо мондани канданињои фоиданоки майли худдаргирї дошта;

- муваќќатан хобонидани корхона ё ќисми он ба мўњлати дароз, ки боздошти корњои истихрољи канданињои фоиданок ба харобшавии кон, паст шудани сифати захирањои кандании фоиданок дар ќаъри замин, вайроншавии кандањои кўњї оварда мерасонад, ки дар натиља истихрољи захирањои боќимондаи канданињои фоиданок ѓайримаќсаднок мешавад.

157. Нусхањои асли њуљљатњои геологию маркшейдерї, ки ба њангоми анљоми корњо мукаммал карда шудааст, тибќи тартиботи муќарраргардида барои нигањдорї ба бойгонї супурда мешавад.

Њангоми барњамдињии корхона, инчунин муваќќатан хобондани он ба мўњлати зиёда аз панљ сол, санади ќитъаи кўњї ба Хадамоти назорати кўњї баргардонида мешавад.

158. Бе розигии Хадамоти назорати кўњї ва иљозати Вазорати (идораи) дахлдор ба шакли хаттї (фармоиш, ќарор), баъди барњам додан ва ё муваќкатан хобонидани корхона, истифодаи кандањои кўњї бо маќсадњои гуногун манъ аст.

159. Сохтмон дар майдонњое, ки аз таъсири корњои кўњї зарар дидаанд, танњо баъди анљом ёфтани раванди ѓељиши онњо ва гирифтани иљозати Хадамоти назорати кўњї бо амалї намудани чорабинињо вобаста ба пешгирї намудани таъсири зарарноки корњои кўњї ба объектњои сохташаванда, ба роњ монда мешавад.

**12. Назорат барои истифода ва њифзи ќаъри замин,**

**љавобгарї барои вайрон кардани ќоидањо**

160. Масъалаи асосии назорати давлатии истифода ва њифзи ќаъри замин њангоми истихрољи канданињои фоиданок, аз тарафи вазоратњо, кумитањои давлатї, идорањо, корхонањо, ташкилоту муассисањо новобаста аз шакли моликият таъмин намудани риояи тартиби муќаррарнамудаи истифодаи ќаъри замин, иљрои ўњдадорињо вобаста ба њифзи ќаъри замин, таъмини бехатарии корњои кўњї оид ба њифзи ќаъри замин, пешгирї ва барњам додани таъсири зарарноки онњо ба ањолї, ба муњити табиати атроф, бино ва иншоотњо, риоя намудани ќоидањои давлатии бањисобгирии захирањо ва конњои канданињои фоиданок, њамчунин дигар ќоидањо ва меъёрњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи истифодабарии ќаъри замин ва Ќоидањои мазкур мебошад.

161. Назорати давлатии истифодабарї ва њифзи ќаъри замин њангоми истихрољи канданињои фоиданок, инчунин риояи Ќоидањои мазкурро Хадамоти назорати давлатии бехатарии корњо дар саноат ва соњаи кўњкории назди Њукумати Љумњурии Тољикистон (Хадамоти назорати кўњї) амалї менамояд.

Назорати давлатї оид ба омўзиши геологии ќаъри замин, њамчунин бозиктишофии кон аз лињози омўзиши пурра ва комплексии ќаъри замин аз тарафи корхонаи амалкунанда, ба салоњияти Хадамоти назорати кўњї (нозироти геологї) ва Саридораи геологияи назди Њукумати Љумњурии Тољикистон вогузор карда шудааст.

162. Салоњиятњои Њукумати Љумњурии Тољикистон ва маќомотњои иљроияи Њукуматњои мањал оид ба назорати давлатии истифода ва њифзи ќаъри заминро ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.

163. Назорати соњавї барои риояи тартиби муайяншудаи истифодаи ќаъри замин, омўзиши геологии ќаъри замин, иљрои талаботњои њифзи ќаъри замин оид ба таъмини пурраи истихрољи канданињои фоиданоки асосї ва сарироњї бо компонентњои фоиданок, таъмини бехатарии корњои куњї, иљрои чорабинињо оид ба таъмини бехатарии ањолї, њифзи муњити табиати атроф, биноњо, иншоотњо, риояи ќоидањои бањисобгирии захирањо ва конњои канданињои фоиданок, њамчунин дигар ќоида ва меъёрњои истифодабарии ќаъри замин, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муайян намудааст, њамчунин, риояи Ќоидањои мазкур ба зиммаи умурњо (бахшњо, шўъбањо ва диг.)-и дахлдори корхонањо вогузор карда шудааст.

Назорат оид ба коркарди дурусти конњои канданињои фоиданок аз тарафи хадамотњои маркшейдерї, геологї ва дигар умурњои вазоратњо, идорањо, ташкилотњо, муассисањо ва корхонањо амалї карда мешавад.

164. Њайати роњбарикунанда ва кормандони муњандисии техникии корхона (шахта, кон, карер ва диг.) вазифадоранд, ки бо маќсади дуруст ба роњ мондани коркарди кони канданињои фоиданок ва њифзи ќаъри замин корњои кўњиро мунтазам назорат намоянд ва оид ба бартараф намудани ќоидавайронкунињои истифодаи ќаъри замин ва Ќоидањои мазкур чорањо амалї намоянд.

165. Додани супориши корї барои иљрои корњои кўњие, ки бар хилофи талаботњои ќонунгузорињои истифодаи ќаъри замин ва Ќоидањои мазкур мебошад, манъ аст.

166. Љавобгарї барои риояи стандартњои давлатї ва шартњои техникї барои тањвили ашёи минералї, эътимоднокии бањисобгирї ва назорати самараноки миќдор ва сифати ашёи минералии барои коркард ба истеъмолкунанда интиќолшаванда, инчунин барои нигоњдории он дар анборњо, њангоми амалиётњои технологї ва омода сохтан барои интиќоли ашё, корњои њамлу наќли он ба зиммаи роњбарони корхона ва умурњои дахлдор вогузор карда шудааст.

167. Кормандони корхона вазифадоранд, ки барои риояи ќонунгузорињои ќаъри замин ва Ќоидањои мазкур фаъолона мусоидат намоянд. Корманде, ки ќоидавайронкуниро, ки сабаби талафёбии беасоси канданињои фоиданок гаштааст ё мегардад, ошкор намудааст, вазифадор аст, ки ба шахси дахлдори назорати техникї ё маъмурияти корхона, барои чорабинї, хабар дињад.

168. Шахсони мансабдор ва кормандони муњандисию техникии корхона, ки ба вайрон намудани ќонунгузории ќаъри замин ва иљро накардани Ќоидањои мазкур роњ додаанд, тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарии љиної, маъмурї ва дигар намуди љавобгарї кашида мешаванд.

Љавобгарии љиноятї барои вайрон кардани ќонунгузорињо дар бораи ќаъри замин ва иљро накардани Ќоидањои мазкур дар асоси моддањои дахлдори Кодекси љиноятии Љумњурии Тољикистон татбиќ карда мешавад.

Љавобгарии маъмурї барои вайрон кардани ќонунгузорињо дар бораи ќаъри замин дар асоси моддањои дахлдори Кодекси њуќуќвайронкунии маъмурї дар Љумњурии Тољикистон тањти № 455 аз 31 декабри соли 2008 татбиќ карда мешавад.

Масъулияти интизомї барои вайрон кардани ќонунгузории ќаъри замин ва иљро накардани Ќоидањои мазкур дар Асосњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон оид ба мењнат ва дар моддањои дахлдори Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон муайян карда шудааст.

169. Корхона, ташкилот, идорањо вазифадоранд, ки зарари расонидашударо њангоми риоя накардани ќонунгузории ќаъри замин ва Ќоидаи мазкур тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љуброн намоянд.

Барои роњ додан ба талафёбии зиёда аз меъёри канданињои фоиданок њангоми истихрољ, корхона вазифадор аст, ки зарари ба хољагии халќ расонидаро, тибќи нархномаи Кумитаи давлатии нархгузории Љумњурии Тољикистон, усулњои соњавї, ки вазоратњо тасдиќ намудаанд ва аз рўи тартиботи муќаррарнамудаи Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон љуброн намояд.

170. Шахсони мансабдор ва кормандони муњандисї-техникї, ки бо гуноњи онњо корхона зарари вобаста ба риоя накардани ќонунгузории ќаъри замин ва Ќоидањои мазкур љуброн намудааст, тибќи тартиботи муќарраргардида љавобгарии молиро бар дўш доранд.

171. Бањсњои байни корхонањо, муассисањо, ташкилотњо ва идорањо оид ба масъалањои истифодаи ќаъри замин дар ќатори дигар маќомотњо аз тарафи Хадамоти назорати кўњї тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њал карда мешавад.

Бањсњо дар асоси аризаи яке аз тарафњо ё бо ташаббуси маќомоти Хадамоти назорати кўњї мавриди баррасї ќарор дода мешаванд.

Аз рўи натиљаи баррасии бањсњо ќарори дахлдор ќабул карда мешавад, ки дар он тартиби њалли бањсњо ва чорабинињо оид ба таъмин намудани иљрои талаботњои ќонунгузории ќаъри замин нишон дода мешавад.