Я гадаю, ні для кого не секрет, що в Україні існує проблема зі сміттям. Найбільше в цьому плані дісталося селам та селищам. Саме на ці категорії найменше зважають представники вищої влади. Саме на цю проблему я хочу звернути та привернути увагу нашої влади та простих громадян нашої країни.

Що хочу та пропоную я? Я хочу, щоб в селах та селищах з'явилися баки для сміття. Елементарно, в цих населених пунктах або не вистачає баків для сміття, або зовсім не має. Така ситуація існує в моєму селі. В нас не має жодного баку для сміття, тому що не укладений договір з комунальним підприємством. Знову таки, припустимо, що сільська рада уклала договір з комунальним підприємством, був визначений графік збору сміття у людей та вивозу на полігон. Тут виникає інша проблема. Не всі населені пункти мають полігони за державними стандартами. Розробка такого проекту та зведення – дуже витратна справа. Місцевий бюджет сел та селищ не може самостійно з цим впоратися. Тому, держава повинна звернути увагу на цей момент, та пропонувати свою допомогу у вирішенні цього питання.

Наступний момент – сортування сміття. Цей фактор залежить виключно від людини, від кожного з нас. Саме наші свідомі дії по відношенню до сміття, зможуть значно покращити ситуацію в нашій країні та взагалі на нашій планеті. Що треба для реалізації цього моменту. По-перше, баки для роздільного сміття. По-друге, соціальна реклама (телебачення, газети, соціальні мережі), яка буде показувати правильне сортування, формувати культуру поводження зі сміттям. По-третє, дитячі садки, школи та інші навчальні заклади повинні активно пропагувати правильне сортування відходів, роздільне сортування. Саме таким чином, ми запам'ятаємо ці правила, як таблицю множення, яку треба вивчити один раз на все життя.

Багато хто знає, що в Україні існує проблема зі сміттєпереробними заводами. Навіть коли є інвестори для впровадження такого проекту в життя, ця ідея отримує відсіч від населення, тому що люди вважають, що технології не йдуть уперед, тобто, повітря навколо них, буде пронизане неприємним смородом. Таким чином ми втрачаємо можливості йти в ногу з розвинутими європейськими державами. Замість того, щоб переробляти своє сміття, сміття своєї держави та отримувати додаткові ресурси (енергоресурси, вторинна сировина, нові робочі місця), імпорт сміття з інших країн та прибуток з цього – ми тонемо у власному смітті. Елементарно, робимо стихійні звалища там, де прийдеться. Для того, щоб припинити це свавілля, треба ввести систему штрафів і слідкувати за їх впровадженням.

Кроки для втілення цієї ідеї в життя для сел:

1. Закупити баки для роздільного сміття в достатній кількості для населеного пункту.
2. Заключити договір з комунальним підприємством.
3. Ввести систему штрафів за неправильне сортування та формування несанкціонованих смітників.

Кроки для держави:

1. Розробляти проекти полігону, які повністю відповідають державним вимогам.
2. Зводити такі полігони в тих місцевостях, де це дозволено законом.
3. Залучати інвесторів для будівництва сміттєпереробних заводів закритого типу.