$\therefore$ ©low
4anj hav min sibues




زبالههاى خطرناک

نوشتئ كيت مكگوان
ترجمئ ترانه طاهرى
S


$\diamond$


## فهر ست

| صفحه | عنوان |
| :---: | :---: |
| v | مeدمه |
| 11 | فصل اول: هسئلف زبالههاى خطرناك |
| rv | فصل دوم: دفع زبالههاى خطر ناك و قانون |
| そ1 | فصل سوم: پֶاكسازی زبالههاى خطرناک |
| ov | فصل چهارم: زبالههاى پرتوزا |
| v乏 | فصل پنجم: زبالهسوزى، بازيافت و كاهش توريّ |

ستخن ناشر

انسان بزر گترين دشمن محيط زيست خـود اســت. آلـودگى محـيط

 حفظ محيط زيست، در حد شعارهـاى جنجــالى امــا سـطحى بــاقى مى ماند و جامعdٔ ما از آن بهرْاى نمى دبرد. در اين كتاب، زبالههاى خطرناك و اثر آن بر طبيعـت و زنـدگى جانداران مورد بررسى قرار مى گيرد. و راهحل هايى براى جلـي از اين فاجعهٔ زيستمحيطى پيشنهاد مىشود. چدران ما نآگاهانه محيط زيست ما را آلوده كردهاند ما هم بــالى وحشتناكترى بر سر آن مى آوريم. اميد است بـا گـسترش آمـوزش حفــظ محـيط زنيـست، ايرانــى سرسبز و سربلند را به فرزننان خود بسباريم.

كتابهاى سبز

## ه10カ0

دفع زبالههاى خطرناك مسئلهاى است كه هماكنون مردم ايالات متحلده با آن مواجهاند.



 از جمله فلز سنگين سرب كه مىتواند سبب اختلالهالى بيشرفتئ جسمانى و ورانى روانى در كودكان و آسيب دستگاه عصبى و كليه در بزر گسالان شبود. در تلويزيون دولتى نيتن باركر،
 الاما در مكانى مسموم زندگى مى كنيم... بجيههاى ما آنجا بيمار مى آيوند و ما.... - اين واقعأ مرگى تدريجى براى ماست. يگانه خواستئه ما اين است كه خارج از اين محل باشيم."
 ما حتى نمىتوانيم خانههايمان را اجاره دهيم. نبايد هيجِكس را در چنين موقعيتى قرار داد.)

گراندير، پِاركر و افراد ديگرى كه در اين محله زندگى مى كتند، با دولت كشمكش

 سويرفاند روآوردند كه ويزئ رسيدگى به موارد اضطرارى مانند مشكل آنها طراحى شده بود. آنها به واشينگتن سفر كردند تا مبارزهشان را گسترش دهند، اما، ياسخخكويى دولت


افرادى، نظير اين فرد، كه در نزديكى مكانهاى زبالههاى خطرناك
زندگى مى كنّل، اغلب اقدامات پٍاكسازیى را كافى نمى داننـا
كمتر شلده است. هر پنا سازمان حفاظت از محيط زيست امريكا (EPA) مو افقت كرده
 بكنل، لايهاى از كفيوش مصنوعى قرار دها و حدود نيممتر خاك آلودنشنشه روى كفيوش قرار دهد. بسيارى از ساكنان بر آشفته شُدنل؛ زيرا، هيجِ تضمينى به آنها داده نشُد

كه خانههايشان دوباره ارزش اولئَ خود را وييلا مى كنل. باور هـم نكردنل كه ديخر جانشان در معرض خاكى و زبالة آلوده قرار نمى گيرد. ساكنان مى خخواهنل به طور كامل از محل نقل مكان كننا و بهتزده شدهاند از اينكه سامتى و آسايش آنها آنقدر كمارزش است كه هيتح كس در مقامى كه بتوانل به آنها كمك كنل، براي خالاصى آنها از مكان آلوده قَلمى برنمى دارد.
گراندير، خاركر و اهالى محالهاش، فقط نمونههايى از بسيارى از افراد عادىانل كه با اين وضعيت در ايالات متحلده روبهرو شلدانل. همانطور كه فيل براون، جامعهشناس دانشُاه براون، و ادوين مايكلسن، استاد دانشكدة بزشكى هاروارد، در كتابشان به نام هيتج جايی امن نيست يادآور شدهانل، آلودگى زبالههاى خطرناك الدر اين كشور به طور :گرانكنّلمایى رايج شده است... و تو جه آنى و علاجهاى بنيادينى مى طلبد."

## فصل اول

## مسئلة زبالههاى خطرناک

جودى فيترى يكى از ميليونها امريكايى است كه دفع نادرست زبالaهاى صنعتى خطرناك روى زندگيشان تأثير گذاشته است. در نود مترى خانئ انئ او در تيو كسنبرى، ماساجِوست، تكه زمينى افتاده است كه زمانى بهصورت
 به اين محل دفن زباله مى آوردند و آنها را داخل زمين مىريختند. اين مواد با

 كه مواد شيميايى را از ميان خاى كشيده بود، به حركتشان كمان كمان مى كرد. امروزه، بيشتر از بنجاه آلاينده شيميايى خطرنا است. اين آلايندهها شامل موادى مانند آرسنيك، فلز عامل سرطان، و مادة شيميايى سمى تولونن است كه مى گويند اگر كسى برایى مدت زمانى طولانی آنى در معرض آن آن




 **حصول خراب بود1.. در ملك فيترى علاوه بر آلايندهها، گاهى باد نيز دودهاى

شيميايى را از محل دفن زباله به خانةٔ او مى كشاند و با خود بويى شبيه به نــ سفيد مى آورد.





 جراحى ريه و برداشتن رحم قرار گرفت.



 پاكسازی مبلغ گزافی بيردازد.








 حفاظت محيط زيست موافقت كرد كه افزودن محل آلكا آلودة دفن زباله راله را به فهر ست


 اعتراض فيترى مى گذرد.


فيترى، در كنفرانس مطبوعاتى روز زمين در سال 1999 به گزارشگران گفت كه



 نگيريم، تأثير آن گريبان همةٔ ما را درست در خانههاى خودمان خواهد گرفت.

## مكانهاى آلوده در ايالات متحده





 تخمين زده است كه تعداد مكانهاى زبالههاى آلوده در أيالات متحده شايد بــه رقـم


 هزارتاى آنها هم اكنون در حال نشت به داخل زمين است. عالوه بر ايسن هخـازن در مر ما
 دولتى است. با بر آوردى محافظهكارانه، بيش از ... 19 مكان را دولتهای أيـالتى و

 است و سازمان حفاظت محيط زيست بيش از .. . ا مكان را به عنو ان مكانهاي در اولويت اضطرارى ملى قلملاد كرده است. به اختصطار، همهُ ايالتهــاى كـشـور داراى
 مردم عادى دارند در كنار آلو گیى زند گـى مى كننـ.




مخزنى از زبالة احتراقجذير، يا اشتعاليذير، كه يكى از انواع زبالههاى خطرناى است.

متحلده توزيع شده است؛ زيرا، سطوح بالاى خطر ناكى از آلايندهمهاى مـضر در آب آب
 ريختلف كشور بسته شده است.

 روبهروينذ.

زبالةٔ خطرناك جيست؟
زبالة خطرناك چيست؟ زباله خطرناك را بهطور متداول هر نوع زباله يا مادة زايــاىى
 درستى با آن برخورد نشود، سلامت انسان يا محيط زيست را به مخاطره مى انــدازد.









 با آنها در تماساند، زبالدها زبالهماى خطرناك به حساب ماب مى آيند.







 [خطرناک] سمى نيز به حساب مى آيد."

## حلالهای صنعتى








 هوإيماها استفاده مى كند.
 كلرواتيلن است كه عموماً TCE ناميده مىشـود.

 ذخاير آبى در ايالات متحلده منجر شده اسْ است








 مى كند - شوند و درخصوص زنان بان باردار نيز ممكن است به رشَ جنين آسيب برسـانل. نوشَيدن آب آلوده به TCE با ابتلا به سـرطان خــون كودكــان نيـز مـرتبط بـو ده اســت، بِمهارىآى كه اغلب كشنده است. آلودگى آب در توسون يكى از نمونههاى آلودگى به TCE در سر اسر ايالات هتحـــه است. از جمله نمونههايىى كه بر اثر سطوح بالاى آلودگى به TCE بسته شدهانـل می توان اين موارد را برشمرد؛ چامهاى آلبوكرك در نيومكزيكو، آتواتر در كاليفرنيا، آردن هيلز در
 متششرشده EPA، مطالعات نشان مىدهنل كه ممكن است بين 9 تا ع به TCE آلوده شده باشل، هرجند كه عمده اين آلودگى در سطوححى است كه فعالْ اعتقاد دارند براى نوشيدن بى درصد آلودهترين مكانهاى زبالههاى خطرنای در ايالات متحده يافت مى شَود.

## بر كلرواتيلن (perc) و خشكشويىها

صنايع، عاوه بر TCE از حاللهاى صنعتى ديگرى نيز استفاده مىكنتد كه در آخر بـه عنـوان زبالههاى خطرناك دفع هىشوند. يكى از اينها بِركلرواتيلن يا به الختصار perc نام دارد. صسنايع از پركلرواتيلن نيز، مانند TCE، براى تميز كردن و جربى كيرى ماشين آلات و قطعات مكانيكى
 خشّكشويى نيز آن را بهكار مىبرند. گرچه بسيارى از مردم از نحوه عمل اطلاعى ندارند، امـا
 جون مغازههاى خشكشويى در ايالات متحده بسيار متداولانــل، دفـع perc مـشكل عمله: زيستمحيطى شده است. هر چند زباله خطرناكى كــه يــي خخـشكشــويى توليــد مى آنقلر perc دفع مىكند كه واقعاً بر محيط زيست و بهداشت عمومى تأثير مى گذارد. در


 كبى و مشكالات جدى ديگرى برأى سلامتى ايجاد كند.




 به perc در كريتنك را در فهر ست يكى از آلودهنرين مكانهانى كشّور قرار داده انست.

## فلزات سنگين
















 بوست، مغز استخوان، غدد لنفاوى و سرطان ريه همراه است است. درست همانطور كه صنايع مختلف از حلالههاى صنعتى، همخِون TEC و perc در
 گستردامى از محصولات كـاربرد دارند. بـراى نمونـه، فلـزات سـنـينينى، نظيـر سـرب و






 آَبى يا خاكى را آلوده نكنبند.



شُدهاند. براى نمونه، شركتهاى استخخراج معدن اغلب روى پهناى وسيعى از زمين، انبوهى





 استخراج معلناند كه ممكن است محيط زيست را به فلزات سنگين آلوده كنند.









زيـتمحيططى منتهى شود.)"












 نادرست آنها ايجاد میشود.

## بى بنيلهاى كلره (PCB ها)




كه بى فنيل هاى كلره يا "
 |فكندهاند.
زمانى PCB هـا مايعـاتى مطلــوب بـراى بـه كـاركيرى داخـل تجهيـزات الكتريكـى


 نيز يافتهاند. همانطور كه جيم دتجين، نويـسندة كتـاب چجـه كـسـى امريكـا را مـسموم



الكله ها.،
 ها روشن شد كه بخـشى از آن ناشى از دو حادثئ مصيبتبار در آسيا بود: يكى، در زآين در سـال 1971 و و ديگـرى، در


 بيمارِى هياتيت كبدى شدند.
با وجود اينكه نشانههاى خطر قرار گرفتن در معرض PCB در دهـ ما 19V رو به افزايش
 ميليون كيلو در سال رسيد. اين توليد و مصرف گستردة PCB امبا به آلودگى زيستمحيطي جشمخيرى انجاميد. براى نمونه، دو كارخانة جنرال الكتريكى كه در شمال ايالت نيويـورى



 زيادى از اين PCBها را هضم كردند تا اينكه هشدارى دربارة خوردن مـاهى بـاس بـزرگى






$$
\text { كترل مواد سمى (TSCA ) در سال } 19 \times 7 \text { است. }
$$









 در مكان آلوده بـ PCBهاى سويرفاند سرازير مىيشود.


كارخانههاى كاغذسازى مانند اين، اغلب ديوكسين را به صورت محصول جانبى سفيدسازى كاغــن بـا كلـر توليد مى كنند. قرار گرفتن در معرض ديوكسين ممكن است بيمارىهاى زيادى، از جمله سرطان، ايجاد كند.

جون PCB هـا به آسـانى در محـيط زيـست تجزيـه نمـىشـونل، آلـود گیى بـه PCB درياچچهای پنجگانه شمال امريكا و رودخانهُ هادسون تا امروز ادامه پیدا كرده اسـت و مشاوران امور ماهيان همحچنان فعالاند و به مردم هشدار مىدهند كه ماهى اين آبها را نخورند. در بزوهشى كه مؤسسه ملى خلدمات بهداشت زيـستمتحيطـى دولـت امريكـا


 ابالات متحله در يكى از آنها میتوان

## ديوكسينها و كارخانههاى كاغذسازى




 آتى باقى بمانند.


















نخورند و ماهى صيدشده از رودخانأه پنابسكات را بيشتر از دوازده تا بيست و جهـار وعده در سال نخّورند.





 بايد اجرا مى شد.

توليد فعلى زبالههاى خطرناى





 درياچهها و رودهاى ايالات متحده نيز از •^ ميليون كيلو در سال 1990 به . .1 ميليون

 زيستمحيطى مسائل كشور را وخيمتر خواهد كرد.

## فصرل دوم

## دفع زبالههاى خطر ناك و قانون







 میشبوند، آسيب گستردمای در بیى دارند.







 همراه خود مى كشد، كه خطر آلوده كردن ذخــاير آب زيرزمينـى را بــه دنبـال دارد.ه "
 عاقلانه است كه احتمال آلودگى آب را بررسى كند.ل"



 گر گورى وبر، در كتابشان قـانون زبالـههـاى خحطرنـا
 مؤ سسههاى كسب و كار امريكا زبالaهاى خطرناكى را به ارزانترين ششـيوه مهكـن دفـع مى كننل، بدون اينكه به فكر سا(متى انسان يا محيط زيست باش باشنل.") تخخليةُ بى محابانهُ زبالههاى خطر ناكى صنعتى دمها سال ادامه يافـت كه براى دفع زبالههاى صنتتى طراحتى شلده بودند، براى حفاظت از بهداشت عمومى يـا

 ميليون ليتر زباله صنعتى جمع آورى كردنل. گردانند گان ششَ حوضخه كندنل كه بنج تـا از آنها حفر مهايى در زمين و ششمى داراى ديواره بود، و عملدة زبالـههــا را داخـل ايـن حوضصچهها ريختند. در بیى آن، هزاران مادهٔ آلاينده درون ذخاير آب زيرزمينى راه يافـت و به رودخانه ميزورى و رودخانه بلو در نزديكى آن سرايت كرد. در ايـن حـين، خـاكـي محل به زبالههاى بى شمارى، شامل فلزات سنگين كادميبم و كرو مر و مواد شيميايى سمى



 باكسازی شود.

قانون حفظ و احياى منابع (RCRA)



 زبالهماى جامد خطرناك گـذ





 جنين بود و اكنون نيز غالباً چنين است، كارخانهُ صنعتى خودش بان به نوعى از تأسيـسات

 روال قانون RCRA بايد مراحل ادارى طى مى شد، تا دولت بتواند زبالهها را از توليد تا دفعشان يا به قول معروف پاز گهواره تا گور" رديابى كند. قانون RCRA به تخفيف دادن مسائل كشور در زمينه آلودگى زبالـههــاى رخطرنـاكى

 RCRA
 همحنين قانون RCRA به دولت امكان داد كه نوع و مقدار زبالة توليــشــــدة صـنايع در

ايالات متحلده را رديابى كنل و با اين كار از ابعاد مسئلك زبالههاى خطرناكى هطلع شـود. قبل از آن، دولت سابقهاى از توليد، جابهجايى و دفع زبالههاى خطرنای نداشت.



 نگهدارى يا به هر صورت ديگرى در محيط زيست رها میشدنل.

## ممنوعيت زمين

كنگره با تشخيص زودهنگام اينكه مقـررات ارائـششـلده توسـط قــانون RCRA مـسئلة
 گذراند، قانون RCRA , تقويت كرد. بخصوص، يكى از مقر راتى كه مجلس نمايندگان
 زمين ممنوع مىكرد، مگر اينكه زباله ابتدا (اتصفيه)| شود. ممنوعيت زمين از ^ مـهـ سـال -199 به اجرای كامل درآمل. به طورى كه امروزه، بيش از يكـ دهه از قانون ممنوعيـت
زمين مى گذرد.

به لحاظ نظرى، ممنوعيت زمين براى اينكه بـه مقولـهُ تخليـهُ زبالـههــاى خطرنـاك بيردازد، بايد راه درازى را طى مىكرد. عنوان اصالاحيه قطعاً موضـع محكمـى در برابـر دفع زبالههاى خطرناك ارائه كرد، كه فراتر از مقررات ساده بود. اما، در عمل، ممنوعيت
 (اتصفيهشده) تعريف بسيار گستردهاى بیدا كرده اسنت. زبالaهاى خطرناك تصفيهشدهاى كه ممنوعيت زمين آنها را برای دفع در زمين مجاز مى شمارده، هنوز هم خطرناكانل. مثلا به موجب ممنوعيت زمين، گاهى تصفية زيالههاى خطرناك، صرفاً آميختن زباله با
 زمين قرار مىدهنل، حركت زبالهها به خاك اطراف خخلى بيشّتر طول مىكششد. بــا وجـود اين، زباله خطرنای با اين روش از بين نمىرود، بلكه پخش آن به كندى صورت مى گیرد. روش ديغر تصفيه، جلاسازى زبالـهُ خطرنـاك از مخلـوط بـزرگتـرى از مايعـات


M


با افزايش مسشكالات ناشـى از تخليـن بـىقاعـــند زبالـههــاى
خطرناك، قوانين دفع آنها روز به روز سختا نتر شـه است.

جلاسازى را مىتوان از طريق فرايناههاى گوناگونى به انحجام رسانل. از جمله، فراينــلـى


 زبالههاى خطرناى , ا از مخلو خالصّترى از زبالههاى خطرناك را بالا مىبرنل. بهه اين ترتيب، صهنايع مقسنار كمتـرى



آلودگى به همراه دارد.


 زبالههاى خططرناك را سالانه به مصورتهايى در زمين قرار مىدهثد كه امكان يخشَ آنها به زمين و آبههاى زيرزمينى اطراف و در نتيجه، آلودگى آنها وجود دارد.

طرح آستر دولايه براى مكانهاى دفع زباله
 2اشتند كه طر احى مكانهاى دفع زبالههاى خطرناك را تعيين میىر2. به دنبال ايسن قيــا است كه امروزه مكانهای دفع زبالههاى خحطرناى ملزم به داشتّن آستر دولايه در كف و كنارْهايشان هستنا. اين آستر ها معمولأ از مواد معنوعى يا خاك رس رس درست مىشوند و زبالaهاى خطرناك را در جاى خود نگاه مىدارند. تلمبهاى بايـل بـين دو آسـتر قــرار
 زبالهها را، قبل از رخنه به آستر دومى، بار ديگر به مكان دفن تلمبه كرد. پايش پپ در اطراف ميكان دفن زباله نيز معمولاً لازم است. اين چاهها را به طور متـــاوب بـازبينى
 و خرورج از آن مكان باشنل، متو جه شونا. سرانجام، با پر شلـن مكان دفـن زبالـه، بايــا روى آن پوشيلـه شود تا زبالهها به آسانى در هوا تبخير يا با باد پر اكنله نشوند. طراحى دو آسترى براى مكانهای دفن جلديل، نسبت به طراحى دهـههاى بيسشين



زبالaهاى چرتوزا و شيميايیى در يكى از تأسيسات دفع زباله تخليه مىشوند




 حتى بهترين آسترها نيز شكاف برمىدارند و نشت مى كنند. جنيفر سيمور ويتاكر، سبزها










 مخازن بستهاى قرار داد كه بتوانند زبالههاى خطرناك را دا دهها سال با ايمنى در خود نیا نگاه


 را آلوده كند و سلامت افراد ساكن در اطراف آنها را به مخاطره بيندازند.

## قانون آب پاک







سازمان حفاظت محيط زيست امريكا كه مجرى اين قانون است، معمولاً به دنبال شـركـى




 تهلديلى جلدى براى بهلداشت عمومى باشلد، سازمان حفاظت محيط زيست امريكـا مجـاز







 ريخته مىشود.

## زبالههاى صنعتى معاف از قوانين زبالههاى خطرناك

 است كه بعضى از زبالههاى خطرناكى، از طريق قانونى
 زبالههاى خطرناك معاف میى
 حفارى چحاه نقت و پالايش آن ايجاد مى شوند، از قوانين فدرال زبالههاى خطرنـا شُداند، حتى اگر شامل مواد شيميايى سمى باشند و جزء زبالaهماى خطرناك به حساب آيلـ براى معاف شدن اين زبالههاى نفتى از مقررات زبالههاى خطر ناكى سازمان حفان محيط زيست امريكا دلايل گوناگونى ارائه كرده است. اين سازمان ادعا كرده اسـت كــ مقررات زبالaهاى خطرناك (از لحاظ منظور كردن هزينههايى كه مقررات براى عمليات


زبالهماي صنعتى داخل آبراهماى ريخته مىشوند. قانون آب پٍاكِ رهاسـازى بعضى از


اكتشاف و توليد حنعت [نغت] به وجود مى آورد، يا از آَتـار حـاد اقتصادى آن چنـــدان




نفت و گاز را مختل مى كند. گروه عمدأ زيـستمحيطـى دفـاع زيـستـمحيطـى كــه در

 مىورزد كه علت معاف شدن بعضى از زبالههاى خطرنـاك نفتـى از قـوانين زبالـهـهـاى
 فشار، نظير صنعت نفت طورى برنامهريزى كردماند كه زبالـههايـشـان از لحـاظ قــانونى "خطرناك") محسوب نشُود.
 مجاز شبداند كه آنها را بدون احتياط معمول و لازم برای بهـداشت عمومى و ملاحظات


 سردرد شكايت مىكنند و عقيده دارند كه دودهاى ناشیى از اين گودالها

 خاص خود را دربارة زباله تصويب كند؛ اما ايالت لوئيزيانا از مه سال 1999 با هقـر رات سفت و سختتر مخالفت كرد. سناتور ايالت، كريگ رومرو، اصرار مىورزيد كه ا(انفت


 دانشمندان دانشگاه ايالت لوئيزيانا بستن گودالنها

 شدهاند وقتى فهميدند كه گذاشتهاند زبالههاى نفتى از رخنههاى قانونگذارى زيالـهـهـهـاى خطرناك در برود. يكى از ساكنان ديدگاهى را به نمايندگى از همه بيان كـرد: اردانستن اينكه دولت ما اجازء تدلوم اين مسئله را مىدهدل، وحشتناك است. اكنون گروههاى زيستمحيطى بـراى بـبستن راههــاى گريـزى مبـارزه مـى كنتـد كــ اصلاحيهُ بويل باز گذاشته است. به لطف اقامه ُشكايت عليـه ســازمان حفاظـت مخـيط
 نفتى كه قبلاً از مقررات زبالههاى خطر نا



 معافاند.

## عدالت زيستمحيطى









 سياهيوست بودند. ساكنان وارنكانتى به شدت اعتراض







 كمعمق آب زيرزمينى، دفن كردند.














اعضاى گرووهماى زيستمحيطى و امالى محل عليه زبالهسوزى بزشّكى تظاهرات مى كنند كه محلششان را آلوحه كرده است.


اين بشكههاى زبالههاى سمى به طور غيرقانونى در قلمرو سرخيوستان امريكا تخليه شده است.










 تحقق رسالتمان درخصوص حغاظت از محيط زيست و, آيندهُ پايدار بــراى ايـن سـيـاره،
 زيستْمحيطى به حفاظت از سلامت و ايمنى شهروندان، بخصوص گـروْهـهـاى اقليـت ساكن در محلدهاى كمدرآمد توجه شود.












 دست آوريم. اما، قرار نبوده است كه براى موفقيت بجهمهايمان خوددمان را مسموم كنيم."،
»آنچچه مَمكن است از زير زمين در بياوريد، شما را حيرتزده مىكند"
 تحمل می كننل، بدان معنا نيست كه آلـودگى زبالـهههـاى خطرنـاكى فتـط در محلـههــاى فقيرنشين و اقليت يافت مىشود. برعكس، تعداد بىشمارى از محلدهاى طبقهُ متوسط و



 ساكنان اين شهر بود كه وقتى فهميد محلهاش روى آلودگى ساخته شده حيرتزده شد.

 بياوريد، شما را حيرتزده مى كند.لـ

## فصل سوم

## پֶاكسازى زباله های خطرنای



 لاو دفن كرد. بعد از مدتى، يكى دبستان، زمين بازى و جند خانه در قسمت بـالا و در




 زيرزمين بكى از خانههاى مجاور بيدا شد. زنى خانهدار بـار به نام لوئيس گيبز، با خواند





 بيمارىهاى غير عادى شدهاند يا خير. او به سرعت دريافت كه افرادى كه نزديسى بــ

آلودگى زندگى مى كردند، دجار انواع مسائل بهـداشتـى نظير سقط جنـين، ميخـرنهـاى


## »"گمان مى كنم صرفاً كارى را انجام مئدهيد كه ناكَزيريد"













 موأجه خواهند شد. دولتهاى محاى ماى


 نيويورك، كار كردند تا مسائل بهذاشتّى مكرر غيرعادى در محلهشان را مستند كنند. آنها


 نزديكترين فاصله به آلودگى زندگى مى كردند بول مطالبه كردند؛ زيرا، خانهـهـاى آنـان



جابهجايى خانوادهها خوددارى ورزيل، ساكنان منطقةُ آبشار نياگارا، از سر استيـصال، دو مeام سازمان حفاظت محيط زيست امريكا را براى چنا ساعت گرو گان گرفتنا. سر انجام، تالشهاى اهالى مِنطقهُ آبشار نيا گارا به نتيجه رسيد. دولت وضـع اسـفناك
 مكان آلوده اختصاص يافت. تأثير تالشهاى اهالى منطéd آبشار نياكارا فراتر از ححل مسئله خحودشان بـود؛ چـون،
 ملى و تلويزيون پوشش خْبرى دهنا و به اين ترتيب، كشور به طور بىواسطه ديــل كـه
 ساكنان آبشار نياگارا بودنل. روززهاروز برای مردم در همه جاى كـشُور روشــن شـلـ كـهـ برنامهٔ مناسبى براى رويارويیى با موارد اضطرارى مشابه در آينـاه و وجـود نـدارد. بـه ايـن ترتيب، تالشهاى ساكنان منطقة آبشار نياگارا جنبشى ملى به راه انداخت كه بر مـششكل مكانهاى متروى زبالههاى خطرناى تأكيد داشـت. مـردم خواسـتار شـــنل كـه دولـت مركزى برنامهاى مناسب براى رويارويى با موارد اضطرارى مشابه در دست داشته باشل.


استخرى از زبالaهاى سمى ناشى از كانال لاو در حياط خانهاى متروى قرار گرفته است.





 لاو تأمين اعتبار شود.

## قانْون سوپֶرفاند

قانون سويرفاند صندوق سيردهٔ دولتى خاصى ايجاد كرد كه میشد پول را كنار گذاشـت














 كل سازمان حفاظت محـيط زيـست دسـت زد و در سـال 19Ar بــه شـواهدلى رسـيـدا


 سرانجام، مدير سازمان حفاظت محيط زيست امريكا و رئيس برنامهمایى زبالدهاى ساى سمى
 شُهادت دروغ در مقابل مجلس نمايند كان، به 7 ماه زندان بان محكوم شـد










 خاص و ماليات زيستمحيطى خاصى بر كسب و كارها تأمين مى شـد. كنگــره همجنــين به رئيسجمهور و سـازمان حفاظـت محـيط


 قاطع از اين تغييرات پشتيبانى كردند؛ درَ ســنا

 خاطرة كانال لاو هنـوز در ذهـنـ مـردم تــازه است، سِياستمداران زير فشار شديدى انــد تـا تـا نشُان دهند كه به پاكـسازی مكــانهــاى دفـع
 عمومى تعهد دارند.

از آن زمان، بر بامهُ سوير فاناند به مونقيتهاى

 زيست امريكا، در شهادتى كه در بر برابـر الهضضاى مجلس داد، بر اين دستاوردها تأكيد كرد. بـرایى

 صورت گرفته است تا ا"بىدرنــگ از مخــاطرات



 جانـشين تــأمين كـرده اسـتَّ تـا آنهـا را از آب


كرول برانر، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست امريكا.


 به مراحل پایانى پاكسازی رسيدهاند.

## گاهی چֶاكسازیهاى برنامةٔ سوپِرفاند كافى نيستند


 زيستگرايان به علت اين اقدام، برنامه را تحنسين كردند. با وجود اينين، سبزها و و افراد اد ساكن



 نزديكى مكانهاى دفع آلوده زندگى مى كننـ.





 شركت شُيميايى شتک، كه مسئول آلودگى اوليه مكان دفـع بـود، بابـت ايـن پاكـسازى


دلار هزينه داشت.
 باكسازی كافى نيست و علت اينكه طرحى براى پاكسازى انتخاب شله است كه آلودگى را


 . Y...

 رسيد كه السازمان حفاظت محيط زيست امريكا نتوانسته است به آثار بلندمــدت؛ يعنـى،





انتقاد كرده است.

چه كسى هزينهُ پاكسازیها را مییردازد؟
 مى كننل، نُگاناند كه پاكسازىهاى سوبرفاند گاهى منافع شركتهاى مسئول آلودگى را بر مصالح عمومى مقلم مىشمارند، گروههاى كسب و كار موضع بسيار متفاوتى گرفتهاند. اين كرووها مرتبأ به ميزان بولى اعتراض میى كنند كه شركتهاى مسئول آلودكى مجبورند بـراى


سنگاها روى زبالههاى بِرثوزا را در شركت شُيميايى شتَى در دنور كلرادو بوشاندهاند.
 سازمان حفاظت مححيط زيست قــلرت وسـيعیى مسىدهــ، تــا از شـركتهـــاى مـرتبُط بـا مكانهاى آلوده پول جـمع آورى كنا. مثالٍ به موجب قانون سوبر فانل مىتوان هـر گروهـى از شركتها را كه در تخلينَ زبالههاى خطرنای در محل سهـم عملدالى دارنل، مجبـور كـرد
 از لحاظ قانونى به اين الگوى مسئوليت مى گويند (اتعهل انفرادى و مشُرك.ل) بسيارى از شركتها با اين مبنای قانونى محخالفت دارند و اعتراض مى كنند كه مىتوانـد
 خود به جا گذاشتهانل. مايك سوئينى، رئيس عمليات استخراج طلا در نزديكى نهـر سـاوتر در كاليفرنيا، نوعى ديد گاه را بيان مى كند: ا(هر كه بامشَ بيش، برفش بيشتر.") برخی پيسشنهاد دادهاند كه ساختار تعهل انفرادى و مشترك برنامهُ سوپرفاند به چار چچوبى تغيير يابد كه بتوان هر شركت را به طور قانونى وادار كرد تا حداكثر، مبلغى را براى پاكسازى بیردازد كه دقيقـاً نمايانگر ميزانى از آلودگى باشد كه آن شركت به جا گذاشته است. اما، از نظر بسيارى از سبزها و نيز سازمان حفاظت محيط زيست امريكـا، خاتهـه ساختار تعهد انفرادى و مشترك سويرفاند انبوهى از مشكالات را به دنبال مى آورد. در



















شر كتها حتى كمتر از سهم منصفانه خود در پِاكسازى بيردازنل. هـماكتون، شركتهــا
 گاهى سازمان حفاظت هحيط زيست امريكا در خارج داد گاه بر سر تنها بخـشـى از كــل مَبلغ پاكسازى با شركتها به توافق میرسل.
شركتها فشار شديلى به دولت آوردماند تا ساختار قطعى تعهل انفرادى و مـششرى برنامه سوبرفانل را تغيير دهنل و اعضاى خاصى از مجلس نمايندگان كه از ديدگاههـاى اين شركتها پشتيبانى مى كنند بر آنند تا اصالحيههايى را بگذرانند كه تعهد انفـرادى و مشترك را حذف كنند. سازمان حفاظت محيط زيست امريكا در اقدامى براى اينكه مانع چنين تغييرى شود، اخحيراً سياستهاى توافقى متعلدى رواج داده است. مـثال، اگـر ايـن سازمان باور داشته باشلد كه شركتهايى كه هزينه بِاكسازى را مى بیردازنــلـ، مـسبب كــل آلودگى مكان زبالة خطرناك نيستنل، خود مقدار خاصى را داوطلبانه مىبردازد كه بـه آن (اسهم يتّم") مى گويند تا اين تفاوت را جبران كند. در سال اخحير اين سازمان مقدار پولى
 حلود 0 ع ا ميليون دلار برداخته است تا شركتها بتوانند كمتر بپردازند. علاوه بر ايسن، اكنون اين سازمان به شركتهايى كه مسبب كمتـر از يــى درصــ آلـودگىانــد امكـان هىدهل كه براساس نقش نآيزشان در آلودگى، هزينهُ اندكى بیردازند و در اين صورت، مسئوليت را از دوش اين شُركتها بر مـىدارد. همحچنـين، زمـانى كــه زبالـههــاى جنـــد شركت در مجموع، كسر بسيار كوپكى, از آلودگى را تشكيل دهل، آنها را معاف مىكند. به اين ترتيب، سازمان حفاظت محيط زيست امريكا عمومـأ از حــق قــانونى در قــانون سوبرفاند استفاده نكرده است. تا شـركتـهــاى مـسسول آلـودگى را وا دارد كـه كــل هزينــ باكسازی را بپردازنل. با وجود اين سبزها و اين سازمان اعتقاد دارنــد كــه ايـن حــق بخـش حياتى قانون سوپرفاند است و آن را در جايگاهى قرار مىدهد كه شركتهــا را مجبـور بـهـ حل و فصل منطقى مسئله مىكند. اين سازمان، به يمن سـاختار تعهــد انفـرادى و مـشـركى سويرفاند، توانسته است از شركتهايى كه به لحاظ قانونى مسئول آلودگى مكانهاى زبالـه بودهاند، تقريباً •V درصل،، يا حدود دو سوم، بول لازم برای پاكسازیهای بلندمدت را مطالبه كند. •r درصد ديگر هزينههاى پِاكسازى را نيز دولـت پرداختــه اسـتـ. اگـر برنامـه تعهــ انفرادى و مشترى قانون سويرفاند تضعيف مىشلد، شايل سازمان حفاظــت محـيط زيـبت حتى كمتر از اين درصل جزئى بابت هزينههاى پاكسازى جمع مىكرد.

## زمينهای سوخته و برنامههاى پاكسازى ايالت




 بيش از يكصل هزار مكان زبالaهاى خطرناك در ايالات متحطه وجود داشت اشته باشد، اين ميزان ان









 شيكاگو پراكندهاند. با شكوفايى اقتصادى فعلى بسيارى از شهرهای ايا ايالات متحلده، فشـار




 طورى كه بتوان آنها را در بازار خريد و فروش كرد







مكانهاى متروكة صنعتى شهرى، مانند اين يكى، به زمينهاى سوخته معروفاند. حنين مكانهايى اغلب به زبالههاى خطرناك آلودهانـ.

متروكئ صنتتى شهرى اوهايو" تهيه كرد. قانونگذاران اوهايو، در واكنش به اين گزارش،
 مىداد كه به توسعة مجلدد زمينهاى سوخته كمک مى
 پاكسازى زباله را سست مىكردند كه شـركتهـا قـصـ داشـتنلد تأسيـسات صـنعتى أنى
 خطر ناى بيشترى به جا مى ماند تا محلى كه مردم زندگى كنند. همـچنين قانونگذاران اوهايو تصميم گرفتند كه برنامهُ داوطلبانة پاكسازى را ارائه دهند. طبـق ايـن برنامـه، اگر صاحب ملك آلوده داوطلبانه آنجا را مطابق استانداردهاى خاص پاكسازى كنـل، صاحب ملك از همه مقر رات قانونى بـرای تحقيقـات يـا پاكـسازی اضــافى معـاف مى شود؛ حتى در مواقعى كه ايالت تصميم بگيـرد كـه پاكـسازى بيـششترى ضـرورى است. شوراى مشورتى صنعت فولاد اوهايو و مجمـع ملـى بنگـاهداران دو گـروه از



حمايت كردهاند. يكـى از نماينـدكان شـورای مـشورتى صـنعت فـولاد اوهـايو، در



 ابتكار عمل هاى مشابهى زدهاند.






 اعطا كرده است.
دولتهاى ايالتى و مركزى از برنامههاى توسعئ مجلدد زمينهاى سوخته الـي استقبال كردهانـد






















 توسعهدهندگان واقعى زمين تعادل مى بخششند.

## پاكسازی كنونى مكانهاى زبالههاى خطرناک

 فشار صنعت و مشاغل گوناگون، تعهل دولت به پاكسازى مكانهاى زبالههاى خطرناك سـان شده است. برنامة سوبرفاند با دردسر جــدى سياسـى روبـهروسـتـت در ســال 1990، كنگـره

مالياتهاى خاص بر نفتخام و مواد شيميايى خاص و نيز مالياتهاى زيستمحيطى خاصى
 بودجهٔ سوبرفاند به ارז ميليارد دلار تا سال 199^ كاهش يافت و پيشَبينى میشود كه باز هم كاهش يابد. بعضى از اعضاى كنگره، با تو جه به هراس سبزها، از كنار گذاشته شلن سوپرفانن، به دنبال تمام شدن تلريجى بولهاى آن، مى گفتند. ضمن اينكه، بعضى از ايالتها مثل گذشته بر برنامههاى پاكسازى زبالaهاى خطرناك خود تأكيد نمى كننا و. با سست كردن استانداردهاى
 حاكى از آن است كه در بیى اين تغييرات، پاكسازى مكانهاى زباله با سرعت بيـشترى انجـام مى شود. با وجود اين، خخلى ها نگراناند كه مقولات زيستمحيطى نسبت به منـافع صـنايع و عامالن توسعهُ زمين در درجهٔ دوم اهميت قرار گيرد. در گزارشى كه به تازگى ادارة حسابرسى كل ايالات متحلده (GAO) متشر كرده، آملده است كـه (ابـا توجـهـ بـه اينكـه اقـدامات ايالـت هزينههاى پاكسازى را كاهش مىدهد، عموهاً آن اقدامات به نفـع صـاحـاحبان كـسب و كـار و ديگر افراد مسígل بِاكسازى مكانهاى زبالهاند.


 آنان، مكانهاى زبالa هاى خطرناك در ايالات متحده در حال پاكسازىاند. همزمان رئيس سازمان حفاظت محيط زيست امريعا نيز در تالاش است كه مالياتهاى سويرفانل را بــه

 فعاليت لوئيس گيبز، دبى سريلو و ديگر ساكنان منطقة آبشار نياگارا شروع شله بود.

فصل چهارم

زبالههای پرتوزا

بايگاه هستهای هنفورد كه زمينهاى كـشاورزى جنـوب شـرقى ايالـت واشـنگتن آن را

 در توليد بمبهاى هستهاى بهرهبردارى مىكرد. عمليات هنفورد بر مصرف مواد اد پرتـوزا

 كلمبيا رها مىشد. عه ميليون گالن ديگر از زبالههاى به شدت پرتوزا داخل IVV مخـر الـون


 كردهاند كه بعضى از اين زبالهها آبهاى زيرزمينى را آلوده مـى كننــد و همـراه بـا ايــ ايـن
 وولتى در مارس سال 199^، مايكى ويلسون، رئيس بخشَ زبالـههــاى هـستهایى در ادارة


 آشَاميدنى بيش از .

بنا بر نظر ادارة حسابرسى كل ايالات متحلهه، "هنفور درد داراى يكى از بالاترين تـراكم زبالههاى ير توزا در جهان است و وانـا
 تشخيص داده شد. اما، قرار گاه هنغورد يكى از مكانهاى متعدد در ايالات متحده اسـت كه اكنون به زبالههاى پرتوزا آلوده شده است.

## زباله پرتوزا چֶيست؟






برج خنکكنتده در بايگاه هستهاى
 آلودهترين مكانهاى زبالـة هر تـرزا در ايالات منحده است.



 مى نامند.


 ميليونها سال به برتوزايى ادامه مىدهن. متلداولترين عناصر پرتوزا اورانيم و پلوتــونيبم

جيون برتوها به سلولهها و DNA داخل سلولها آسيب مىزنند، قـرار گـرفتن در
 معرض تابشُ ممكن است به انواع سرطانها، و آسيبديــدگى انــدامهــاى داخلــى و
 نشانههاى آن شامل دلبههمخوردگى، خستگى مفرط، ايجاد زخمه، از دست دادن مـو و دندان است.
بنـابر اظهـار وزارت انــرزى ايـالات متحــده، هـماكــــون بـيش از 1 أم ميليـون مترمكعب زباله پِرتوزا در ايالات متحده وجود دارد. بيشتر اين زباله هاى پرتوزا بر اتر سه فعاليت زير توليد شدهاند: توليـد تـسليحات هـستهاى دولـت، بهـرهگـــرى شركتهاى خلدمات خصوصى از نيرو گاههاى هستهاى براى براى توليد برق و استخراج


 زبالaهاى پرتوزا زير نظرَ هيئتى دولتى به نام كميـسيون نظـارتى هـستهاى (NRC) اداره مىشود.

## استخراج اورانيم




 مى شوند.







 ارتفاع دارد.

## ساخت تسليحات هستهاى




 به شدت بر توزاست و سطوح بسيار بالايى از پرتو متششر مى كند.







 واقعى داشته باشد.")








 منطقهاى در شمال كارخانه تخليه مى كردند.

 مى كردند. هيئت منصفه عالى در كلرادو در اظهاراتى در سال $199 Y$ رخدادهاى مـرتبط بـا بـا


كاركران حاظت در تأسيسات هستهاى راكى فلتز در كلرادو ديوارههاى محل زبالة برتوزا را إاك مىكند.












 باورنكردنى •Y£ ميليون دلار پيشبينى مىشود.

## نيروگاههاى هستهاى









 رايگان برخوردار شوند



## محل راكتورهاى هستِهاى در ايالات متحده












 مى رفتند.

 سوخت مصرف شده كه حاوى مواد برتوزاى اورانيم و چلوتونيم است، در ميله هـاى

 جليد توليد مى كنند.

## دفع زبالههاى با پرتوزايى بالا







 به ذخاير آب عمومى براى حداقل يكى هزار سال خجلو گيرى شود و زبالهمهاى دفع شـيـد

 استانداردها دست نيافته است.
گذشته از اين حقيقت كه هيجِ گاه محلى براى دفع زبالهماى با برتوزايى بالا وجود





 محل نگهدارى مىشود. پايگاه هنفورد در جنوب ايالت واشينگّتن، نيرو گاه ساونا ريور
 مقادير فراوان زبالههاى با پر توزايیى بالا بر دوش ادارئ DOE و صنعت انرزّى هستهاى





 را موظف به پيداكردن محلى براى دفع بلندملت اين زباله مىكـرد. مجلـس نماينـدگان

امريكا ابتدا توصيه كرد كه دو مكــان بـراى دفـع انتخــاب شـوند و ادارة DOE تـصميم








 هميشه به جا مىماندند، مردم بخشَ شرقى ايالات متحـــده وجـوـود نيرو گـاههــا را كمتـر مى یِيرفتند.
در سال 1917، ادارئ DOE سه مكان احتمالى دايمى براى دفع زبالهمهاى با پِرتوزايى
 كوه ياكا در نوادا. ادارة DOE توصيه كرد كه دربارة هر يك از اين مرين مكانها تحقيق شـود










 زيستمحيطى وا برآورده مى كند يا نه. اكر كوه ياكا تأييد شود، ميليونها مترمكعب زيالة ألة با پرتوزايى بالا به اين مكان طى دورهاى سى يا جهل ساله حمـل مـــــــود. اگـر كـوه ياكـا


تأسيسات دفع زبالههاى هسـهاى بيشنهاد شده: كوه ياكا در نوادا. اين مكـان بـه عنـوان مكان بالقوة دفع زبالههاى با پرتوزايى بالاى كشّر در دست تحقيق است.

تأييد نشود، زبالههاى با بِرتوزايى باللا در محل هاى موقت ذخيره در سراسر كشور بـاقى
 كوه ياكا مخالفاند. بسيارى از آنها از اينكه نوادا شايل زهين تخلئ زبالaهاى با خرتوزايى بالا شود، خشُمين مىشوند؛ زيرا، مردم موافق اين امر نيستند.

زمينشناسى كوه ياكا
براى اينكه يكى مكان مناسب تأيِد شـود، چنــل مشخــصه بايــل داشـته باشــد. از لحـاظ زمينشناسى مكان در دست بررسى بايل محكم و احتمال تغيير آن تـا حــداقل ده هــزار سال وجود نداشته باشد. حركت آبههاى زيرزمينى آنجا بايد آنقدر كنل باشل كـه زبالــه پرتوزا به سرعت از آن مكان به ذخاير آب عمومى راه پيلا نكنل. همحچنـين مكــان بايــ برت و دور از مر اكز اصلى جمعيت باشد. ادارئ DOE براساس تحقيقـاتِ مقـلدماتى كـه
 وجود اين با تو جه به اينڭه اداره DOE هـماكنون مقدار جشمگيرى زبالهُ با برتوزايى بالا را نگهدارى مى كند، براى حمايت از تأييد طرحهـاى دفـع در كـوه ياكـا، دلايلـى دارد.

بنابر اين، سبزها و بعضى از دانشْمندان ترديل دارنا كه بررسـىهـاى ادارة DOE دربـارة اين مكان بى طرفانه باشلد.

 نظر پثوهشگُران ايالات نوادا، كه به دقت دانـشمندان و كـارگران اداره بررسى كوه ياكا زير نظر داشتهاند، كوه ياكا به عنوان مكـانى بــراى دفـع زبالـههــاى بـا بـا

 ميان اين تركیها رد شونل، و جريان آب مهكن است زباله برتوزا از ايـن مكـان بـرده و وار2 چپاه ذخاير آب عمومى كنل، قبل از آنكه يكـ هزار سال سر آيل. سـازنلههاى خــاص
 بيايل، و باعث رها شدن زباله پرتوزا هـم در هوا و همه، همــراه آب زيرزمينـى در محلـى انـى

 زمينلرزماى با بزرگى اين مكان را لرزاند. يــى زمـينلـرزه مهـمـم ممكـن اســت زمـينشناسـى مكـان دفـع را


كاركرى در كوه ياكا از تونل اصلى تأسيسات عبور مى كند. ادارة DOE اصرار دارد كه ايـن مكــان از


تغييـر دهــــ و مـسير سـطوح آب را عوض كند. بنابراين، كـوه ياكـا شــايد آنجپنان ثبات نداشته باشــد كـهـ مكـانـان دفع مناسبى محسوب شود. DOE اما، دانشمندانى كـه بـا ادارة كار مى كتنــل، بـا واهــى خوا انــدن ايـن ماحظات، آنها را رد كردهاند. آبراهـام وانلوئيـك، مـشاور سياسـتگتـانـارى اجراى ارزيابى در مكـان دفـع اصـرار
 محافظهكارانه است و مطلقاً قرار نيست



 مِكان انتقاد داشت و نتيجه گيرى كرد كه شايد تعيين اينكه براى زبالهُ دفن شده در كوه ياكـا



 دفع در كوه ياكا رهنمودهاى ايمنى عمومى كميسيون NRC را برا برآورده نكند.






 كه هزاران سال آينده در امريكا زندگى خرى خواهند كردي اين

 دجحار شتابزدگى كنيم ... بايد اطمينان يابيم كه آن را درست انجام مىدهيم."،

## مخاطرات حمل و نقل وابسته به مكان كوه ياكا



 مخاطرات مربوط به تصادفهاى حين حمل و نقل را ارزيابى كرده اسـتى، جزئيـياتى

 لاسو گاس مى گذرد؛ و حتى بخـشى از آن نيـز مدكــن اسـت از ميـان خــود شـهـر لاسو گاس بگذرد. علاوه بر اين، نوادا تنها ايالتى نيست كه حمل و نقـلـل زبالـههـاى





 كه بخشى از آن از نزديى شيكاگو عبور مى كند.

## بازيافت زبالههاى يرتوزا به صورت محصولات مصرفى


 زبالههاى با پرتوزايى پايين است. با تعطيلى نيرو گاههاى هستهاى و تأسيـيسات هــيستهاى دولت، جون بيشتر تجهيزات، ماشين آلات و سيمان اين تأسيسات آلوده شدهاند، زبالة با
 سالهاى آينده، تأسيسات هستهاى به تنهايى شُشصدهزار تُن فلز آلوده توليد مى كتند.



 وسايل آشپزخانه و لامب.
 قراردادى با شركت BNFL دارد كه كل تجهيزات و مواد را از تأسيسات هستهاى DOE


 اقداماتش در بازيافت اين فلز يرتوزا در سند دورنماى سال • •r كا كه اهدافش را با بـراى



 آميخته با هر گونه از محصولات مصرفى ظاهر شود، نظيـر اتومبيـل هــا، مـاهى تابـهـهـا، الـا
 اكنون، بازيافت قراضه فلزات پرتوزا مورد به مورد و در صورتى انجـا كميسيون NRC به طور خاص آن را تأييد كند. ادارة DOE بــراى قــراردادش بـا شـركـ


 نباشد. از سه حد در نظر گرفته شــده بـالاترين آن قـرار گـرفتن در معـرض



 هستهاي نگگرانٍ تأثيرِ زيستمحيطى زبالهـهاى پرتوزا بار با اين اقدام مخالفاند. عدة بسيارى


تأسيسات هستهاى اوك ريج در تنـى كه قراضه فلزات برتوزايش
را به صورت فلزى بازيافت مى كنا. كه به مردم فروخته مىشود.

بازيافت زبالههاى پرتوزا را براى مـردم مخــاطرهآميـز مـى داننــلـ. بنـابر نظريـهُ سـازمان مصرفكنند گان موسوم به شهرونل عمومى، گروه صلح سبز، گـروه ديـلدهبـان هـستهاى خدمات منابع و اطا(عات هستهاى (NIRS) و ديگر گروهها استفاده از زبالههاى خرتـوزا در محصولات مصرفى مخاطرات غير ضرورى، اجتنابِيـذير، ناخواسـته و ندانـستهاى بـه همراه مىآورد. مجمع سازندگان فولاد نيز، با نگرانى از اينكه محصولاتشان آلوده شونل، بـه مخالفان اين اقدام بحثڭبرانگيز پيوست. تام دانحچك، رئيس مجمع، در مـصاحبهاى بـا اريـن مكیورميک، خبرنگار سانفرانسيسكو اگزمينر، توضيح داد كه: ازمانى كه سـوار اتومبيلتـان مى شويد يا از قاشق استفاده مىكنيد، دوست نداريد كه دربارة آلوده بودن يــا نبـودن آن بـه
مواد پرتوزا فكر كنيل."

بسيارى از اين سازمانها به ايمن بودن حلودى كه كميسيون NRC براى قرار داشتن در معرض يرتو يسشنهاد داده است، اعتقادى نلارنل. دن هيرش، رئـيس گـروه زيـستمحيطى كميتهاى براى ير كردن جاهاى خالىى، توضيح مىدهل كه ا(افكر نمى كنم مردم امريكا تمـايلى به خريل محصولاتى داشته باشند كه به آنها معادل يكبار ديگر برتونگارى از ريـه در سـال برتو دهل. بحث بر سر اين است كه معادل •V بار يرتونگارى از ريه در طـول عمرتـان بـه


اعتمادى ندارند به اينكه، با مجاز بودن وجود پيرتو در كالاهاى مصرفى، روش منطقى ونى وجود




 محيط زيست محاسبه و به دقت پيشَبينى كنند.

## اعتراض به بازيافت زبالههاى چرتوزا






 مقوله را در وبسايت خود براى مردم تدارك مى بيند تا آن را كيى كنند و وبه كميـسيون ایميل بزنند. اين دو گروه و









 صورت كالاهاى مصرفى بازيافت مىشود.

## فصل بنجم

## زبالهسوزى، بازيافت و كاهش توليد



 درصد بعضى از مواد شيميايى سمى مصنوعى را الز بين می بردير.








 زبالهماى خطرناك در كارخان انـها
 با توجه به اينكه نابودى زبالهها بر دفع آنها





## زبالهسوزى مشكلات زيستمحيطى خاص خود را به دنبال دارد








 به سبب آلودگى هواى وابسته به زبالهسوزهاي مخصوص زبالهماي خطر نا ناك ساكنان اغلب به قرار داشتن زبالهسوز در شهر خود به شدت اعتراض می كـنـنلـ. مردم قرار گرفتن


 موارد برنده شدهاند. مثلاُ، در لوئيستن، نيويورك ساكنان سخت مبارزه كردند تا سـاخت




 اساسى كه مادران مطالبه مى كردند، به آنها داده نشد. آنان تضمين مى آنى آنواستند كه پسران و دختر انشان از انتشارات حاصل، سرطان نگيرند. به كمــى جـراردار، ســرانجام سـاكنان لوئيستن موفق شدند و زبالaسوزهاى بيشنهاد شده شركت CWM ساخته نشد.





 دورى تگزاس آمله است. بنابراين، هر زبالهسوز مخصورص زبالههاى خطرناكى كه ساخته

 زبالهسوزها سطوح ديو كسين و جيوه را در آبراهههاى كشور بالا مىبرند. با وجود اينكه سازمان حفاظت محيط زيست امريكا اصرار دارد كه زبالهسـوزى بـر
 زبالهسوزى حداقل زبالههاى خطرناى خاصـى، حتـى بــه قيمـت آلـودگى هــوال، نـابود





 ديگر از تأسيسات آلوده كنتده به فضاى صنعتى است.


 سوزانده مىشود.

بازيافت زبالههاى خطرناك
راه ديخر دفع زباله بازيافت است. مثلاً، حلالهاى صنعتى، نظير ترىكلـرواتيلن (TCE)،



شهروندانى كه به ساخحت زبالهسوز هخصوص زبالaهاى خطرناك پزشكى در محلهشان اعتراض مى كننا.

دگربار توزيع مى شوند. خاكستر خطرناى حاوى فلزات سنگين حاصل از كارخانئ فولاد و زبالهسوزها را گاهى مىتوان به تأسيسات بازيابى فلز فرستاد تا خاكـستر را از فلــزات جلا سازند. آنوقت گاه مىتوان فلزات را براى مصرف دوباره فروختـ. در يكى مورد از بازيافت در محل، شركتهای الكترونيكى كه از سه حلال مجزا براى پای كرحن اجــزاء ماشين، تابِلوهاى ملار و بلِنةٔ كامپيوتر استفاده مىكردنل، به جاى آنها به استفاده از يــى حلال رو مى آوردند، كه آن را براى هر مرحله از پاك كردن بازيافت مى كردنل. از حلال

 باعث مىشل كه شركت در انتها يكى حلال را، به جاى مخلوطى از سه حالول دفــع كنــد كه تصفيه يا بازيافت آنها بسيار دشوارتر بود.





 از زبالههاى خطرناكى كه كارخانههاى بزر گی صنعتى توليد كردهاند، بازيافت شدهاند.

## بازيافت زبالههاى خطرناك به صورت كود







































اما، از ديد گاه گروههاى زيستمحيطى، مقررات دولت چشندان كارآمد نبوده است. در

 شر كتهاي سازندهُ كود را به علنى كردن ميزان زبالئ خططرناك موجود در كو كودشان وان وادار

 سطوح بالايى از سمهماى بايدار است.

 هشت شركت وجود دارند كه در كاليفرنيا كود مى فروشند كه ميزان سمى بودن سـربـ، كادميم يا آرسنيكى آن فراتر از معيارهاى دولت مركزى درخصي
 خدمات مزرعهُ غرب، شركت كانى هاى امريكا، شركت روى بی، شركت كودهاى بريتز، شركت مواد شيميايى مونترى و مينرال كينگ.

## كاهش و حذف زبالههاى خطرناى





 كسبو كارها دارند و مصرند كه شركتها میا متوانند به راههايى دست يابند تا جانــنـينى براى مصرف مواد شيميايیى خطرناك بيابند.







كردماند كه به صورت زيستى تجزيه مىشود و معتقدند كه مىتوان آن را جانشين بـسيارى از حاللهاى صنعتى كرد. چون حالالهالى صنعتى ذخاير آبى را در سراسر كشور آلوده كردهانــد،
 صورت زيستى تجزيه شود، كام بزرگى در راه حفاظت از بهداشت عمومى است.

## قوانين فعلى زيستمحيطى كنترل آلودگى را بر جلوگيرى از آن ترجيح مىدهند






كردن ميزان هجاز ورود زباله به محيط زيست تكيه مى كننا. همانطور كه مهندس محيط زيست، ويليام سى، بلكىمن، در كتابش درباره ملـيريت زبالههاى خطرناك تو خسيح داده
 بر جلو گيرى از آنه.
براى نمونه، قانون حنظط و احياى منابع (RCRA) با عبارات قاطعانهاى آغاز مسىشـود: (امجلس نمايند گان بلين وسيله سياست ملى ايالات متححله را پحنين اعالام مى كنل كه توليد
 شود.، اما قانون RCRA حذف زباله تأكيد ندارد. جملةُ بعلى اعالن سياست آن مى گويد، با وجود اين، پنانحجه زبالهاى توليد شود، بايد آن را طورى تصفيه، نگهلارى يا دفـع كـرد كه خطر كنونى و آتى آن برای سلامت انسَان و محيط زيست به حداقل برسد.



يكـى از كاركنـان بخـش زبالـههــاى
 آزمايش مى كند. بعضى از كارشناسان


 ديوكـسينهــا را در محـيط زيـستـ افزايش مىدهد.




شده در اين قانون بر نمى دارند.

## حذف تدر يججى كلرهاى آلى









 صنايع بايد ملزم شوند كه به مصرف خود از اين مواد بِايان دهند.

كوردون كِى.دارنيل، رئيس قبلى كميسيون IJC از ايالات متحده، در كتاب خود با نام تربيت










ذهنمان ايجاد كرد، نظير توصيههايیى براى حذف تدريجى يردردُسرترين مواد سمى."

كميسيون IJC فقط يكى از گُروههايى است كه پيشنهاد״داده است كه معروف گـسسترده كلرهاى آلى متوقف شود. در سال 1992، مجمع بهلاشُت عمومى امريكـا، ســازمانهـايعى
 كلرهاى آلى وارد ميدان شله، به جاى صرفاً قانونمنا كردن مرن مصرف اين مواد شــيميايـى كـهـ اكنون انججام مىشود. مجمع چنين نتيجه گيرى كرد كه حذف كلر و يا تر كيبات آلى كلـردار شـه از برخی مصارف، محصصولات و فرايناهاى ساختت خاص، په بسا يكـى از مقـرون بهصرفهترين و براى سا(متى سودمندترين روشه هايى باشلد كه باعث میشود كـــه سـامامتى و محيط زيست كمتر در معرض تركيبات آلى كلردار شده قرار گيرد.


 كلرهاى آلى رونل مثبتى است. جان سزودى، مــدير اجرايسى شـركت الـف آتـوكمه، بـه نويسنده مطالب زيستمحيطى ايوان آماتو گفت: ااكلر مولكول بسيار ارزشمند و مفيدى است؛ زيرا، كاربردهاى زيادى دارد و در توليد بسيارى از محصولات بـه كــار مـىرود."
 پافشارى مى كنند كه بعضى از اين مواد شيميايى شايل بى ضرر باشند. شركتها معتقدنل كه هر كلر آلى را قبل از اينكه با قاطعيت ممنـوع كنــد بايــد آزمـايش كننـلـ. همـچنـين شر كتها اصرار مىورزند كه حذف كلرهاى آلـى ممكــن اسـت باعـث مـصرف مـواد شيميايي آزمايش نشدهٔ بالقوه خطرناك ديغرى به جار جاى آن شـود. بـه عــالوه، آنهـا بيـان مى كنند كه با تو جهه به اينكه به كارگيرى اين مواد شـيميايى در صـنُعت بـسيار گـسترده است، حذف تدريجى آن عملى نيست. با وجود اين، دولت به كارگيرى كلرهاى آلى خاصى را ممنوع كرده است كه نتـايج
 بى فنيل هاى چنـدكلردار شده (PCBها) در ايالات متحــله، تـا قبـل از اول زانويــه سـال 19V9 كاملا متوقف شود. همينطور، اكثر مصارف آفتكـش داراى كلـر آلىى DDT سال IQVT ممنوع شد. DDT هـماكنون در پهل و جههار مكان بـسيار آلـوده زياللـههـاى خطرناى در كشور يافت مىشود. در هر دو مورد، چون صنايع پاره́ ديگـرى نداشـتند، مواد جانشينى براى اين مواد شيميايى پيدا شدند.





 تلوين آن مهلتها رسيده است، تا بتوان اين مواد شيميايى را به سرعت از دور خارج كرد. ملتهاى طولانى كميسيون IJC ، مجمع بهاشاشت عمومى امريكا، صــالح سـبز و سـاير گروههای زیستمحيطى در تالش هايشان ناموفق بودهانا. سازمان محيط زيـست آمريكـا و كانادا در اين موضوع طرف صنايع را كرفتند و از پايرش توصسهها به منظور پايان بخششيلن
 شركتها را واداشته است كه خوحشان به تحقيق درباره́ زوشههاى جانشين بيردازنــلـ. مسثال، شر كتى به نام فلكسيز، كه در نتيجهٔ همكارى شركت شيميايى مونسانتو و آكزو نوبل شـكل گرفت، اخخيراً راهى يافته است كه مصرف كلر راطى توليد تر كيبى شيميايیى حذف كند كـهـ


انباشت زبالههاى خطرناك بسيارى از افراد را به پيوستن به فعاليت زيستمحيطى سوق داده است.



## فعاليت تكتى افراد در مسئلهُ زبالههاى خطرناك تأثير گَذار بوده است





 محلى به منظور رِيشگيرى از آلودگى كار مى كتند. سازمان حفاظت محيط زيست امر يكا به منظور يارى رساندن بان به سازمانمانهاى محلـيى

 (TRI)





 كه براى كاهش اين رهاسازىها، شيوههاى بيشگيرى از آلودگى و كاهش از منشأ را بــهـ كار برند.
فعاليت زيستمحيطى تعريف شده در نوشتههاى سازمان حفاظـت محـيط زيـست


















 مسنولانه محصولات تخانگى خطرناك مشكل زبالههاى خطرناك را كاهش مى دهـا
 از شهرها، در سال يى يا دو روز را براى جمع أورى زبالaهاى خطرنـاك از مكـانهـاى عمومى اختصصاص میدهند.

## توليد زبالههاى خطرناك همحچنان ادامه دارد

 شدند و بيشتر از پنجاه سال پس از اينكه دانشمندان و مهندسان اولين بار اين مـسئله را شناسايى كردند، همحتنان زبالههاى خطرناك تهـديدى مر گبار براى محيط زيست امريكـا



 شدهانـ.



 مى سوزانند و سموم را به هوا مى فرستند.







