ЗАПЛАВ БУЈИЧНЕ ПРЕГРАДЕ У ФУНКЦИЈИ ЛОКАЛНОГ ВОДОСНАБДЕВАЊА СТАНОВНИШТВА БРДСКО-ПЛАНИНСКИХ ПОДРУЧЈА

Др Зоран Никић, ред. проф., Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Др Ратко Ристић, ред. проф., Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Др Ненад Марић, доцент, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Дипл. инж. Вукашин Милановић, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Синиша Половина, маст. инж. шумарства, Универзитет у Београду – Шумарски факултет
Иван Малушевић, маст. инж. шумарства, Универзитет у Београду – Шумарски факултет

Резиме: Бујичне преграде се граде ради контроле ерозионих процеса и бујичних поплава. У Србији, законски обавезјујућим документима, ВОС (2002) и ППРС (2010), предвиђен је концепт решавања водоснабдевања становништва и индустрије регионалним систеама за које се воде обезбеђују изградњом високих брана и формирањем водоакумулација. Овим концептом често није могуће задовољити потребе локалних заједница у брдско-планинским подручјима. У циљу донирања решења преграда подземних водених заслона, спроведена су истраживања могућности да се подземне воде из заплава бујичних преграда употребе за ову намену. Извршена су теренска и кабинетска анализе пројектне документације за бројне преграде и заплаве на простору Србије. Анализирани су потенцијалне количине и квалитет подземних водених заслона у заплаву као ресурс за водоснабдевање становништва. Резултати истраживања указују на веома повољне могућности заплава за акумулирање подземних водених заслона у виду издан бујичног типа са слободним нивоом, у количинама које се могу употребити за водоснабдевање. Констатовано је: 1) да у повољним условима код преграда на водотоковима са сталним дотицајем и заплавом великих димензија постоји могућност акумулирања подземних количина подземних водених заслона као ресурса за водоснабдевање, 2) повољна квалитета инфильтрираних водених преград процесом филтрације кроз интергрануларну средину заплава до нивоа употребљивости за водоснабдевање и 3) повољни економски параметри за отварање изворишта заплаве у поређењу са другим видовима изворишта води. Истакнута је могућност да бујичне преграде, поред традиционалне улоге могу добити још једну намену, као објекти за локално водоснабдевање.

Кључне речи: бујица; преграда; заплав; подземне воде; водоснабдевање.

УВОД

У Србији је водоснабдевање становништва и индустрије законски уређено са следећа два кровна документа: Водојпривредном основом Републике Србије (ВОС, 2002.) и Законом о водоснабдевању Републике Србије од 2010. године (ППРС, 2010.). Овим документима...
предвиђено је да се водоснабдевање становништва и индустрије на простору Србије реши изградњом регионалних система које чине високе бране и водоакумулатије. Планирано је да регионалне системе, поред 12 изграђених високих брана, чини још 33 високе бране и акумулатије, које тек треба изградити. Озакоњењем концепта водоснабдевања уведено је да се корисници вода интегришу око регионалних система. На усвојени концепт водоснабдевања постоје значајне примедбе, међу којима су предметизиониране норме потрошње воде и нерелалне демографске прогнозе из 70-тих и 80-тих година прошлог века, што је резултирало фаворизовањем изградње површинских акумулатија у односу на друге водне ресурсе (Dokmanović i Nikić, 2015). 

ВОС и ППРС су концептом изградње регионалних система водоснабдевања ставили у извесном смислу у неповољан позицију локалне заједнице у брдско-планинским подручјима. Познато је да су села у брдско-планинским подручјима економски сиромашна, да их чине угледно старац домаћинства и да их карактерише изразити тренд исељавања. Бројни су разлоги за овај стање. Један од разлога је несторожњеће посећење водовода и електрошалтер областима, угроза од напада бујичних поплава, финансијских проблема, што резултира фаворизовањем изградње водоснабдевања торгова овим вода у акумулатијама у брдско-планинским подручјима.
Подземне воде акумулиране у заплаву у раду су разматране као потенцијални водни ресурс који се може ставити у функцију водоснабдевања становништва брдско-планинских села. Тема рада јесте орiginalна идеја (која до сада није приказивана и анализирана), а то је да се проблем обезбеђивања вода за пиће становништву брдско-планинских подручја може решавати коришћењем подземних вода из бујичног заплава формираног изградњом преграде на бујичном водотоку. На овај начин, у повољним условима, бујичне преграде које су већ изградњене или које ће тек бити изградњене, добијају још једну значајну улогу у области водоснабдевања, поред основне намене.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ

На простору Србије спроведена је анализа карактеристика заплава формираног узводно од преграда у бујичним токовима. Пажња је поклањана преградама чији је акумулациони простор потпуно запуњен речним наносом. Аналлизиран је карактер заплава, литолошки састав и величина фракција, њихов просторни распоред у телу заплав као медиј у којем се одвија филтрација и акумулирање подземних вода. На преградама је сагласовано стање барбокана и њихова функција током различитих хидролошких периода. За водотоке који дотичу на заплаву, сагласана је њихова улога у прихрањивању издани током трајања великих вода и у рецесионом периоду. Аналлизиране су пројекти за изградњу преграда, са фокусом на морфологију бујичних корита и акумулационих простора, као и гранулометријске карактеристика материјала у заплаву.

Реконструкцијем на терену извршено је упознавање са стањем преграда, величином заплава, карактеристикама фракција у заплаву, протицајем водотока преко заплава и друго. У кабинету, спроведена је анализа прикупљених података на терену. Обављена је синтеза добијених резултата на основу чега су донети одређени закључци и препоруке. Они се односе на могућности коришћења подземних вода из заплава за потребе водоснабдевања одређеног броја корисника у брдско-планинским селима.

РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

О подземним водама у заплаву

У Србији постоји неколико хиљада бујичних преграда. Грађене су наменски, главном у горњем (изворишном) и средњем делу тока, у брдско-планинским подручјима, на сталним и повременим водотоковима, који имају изражено неравномеран хидролошки режим, бујичног карактера (Kostadinov, 2008).

Изградњом преграде ремети се (осетљиви) динамичка равнотежа која постоји у водотоку (Nikić, 2008). С обзиром на то да је транспорт наноса једно од значајних својстава бујичних токова (Ristić i Malošević, 2011), неминовна последица њиховог преграђивања јесте одлагање наноса и засипање наносом простора узводно од преграде. Основна промена до које долази изградњом преграде и затим формирањем заплава јесте смањивање брзине и кинетичке енергије речне воде и тиме, њеног транспортног капацитета за нанос. У дужем или краћем временском периоду после изградње преграде, долази до запуњавања акумулационог простора у целости, донетим наносом. Бразна запуњавања и карактер донетог материјала зависи од бројних фактора присутних на сливу (пошумљености, климатских, хидролошких, геоморфолошких, геохимских, антропогених и других).

У простору узводно од преграде вучени и суспендовани нанос се таложи, формирајући заплав по коте дна прелива, што одговара корисној висини преграде. Количина, облик и карактеристике депонованог наноса зависе од величине преграде, морфологије корита водотока, литологије терена сливног подручја, количине и интензитета падавина, учесталости појављивања бујичних поплава, присуства вегетације, димензија барбокана и других елемената. Генерално, заплави су најчешће издутог облика, релативно уски, ретко прелазе
висину од 10 m у зони преграде (или у некој локалној депресији у кориту) (Слика 1). Мада нема опште законности талођења у заплаву, према величини фракција може се јавити више типова наноса. Најкрупније фракције наноса су у виду блокова и дробине који могу бити метарских димензија. Обично се талође на узводном крају заплава, мада у зависности од снаге бујица, карактеристика слива и изгледе акумулационог простора, блокови могу бити у целом заплаву, све до преграде. Ситније и финије фракције наноса транспортирају се најдаље дуж заплава, попунавајући акумулациони простор све до преграде, али истовремено попуњавајући и шупљине између крупних комада. Фрагменти у заплаву су невезани, угластих форми са оштрим ивицама до слабо обрађени. Гранулометријски састав заплава је у широком распону од блокова и дробине до фракција песка и глине.

Нанос је пореклом са целог топографског слива вodoћег подручја, узводно од преграде. Фрагменти су од стена које могу бити магматског, седиментног и метаморфног порекла, различите стратиграфске припадности (од палеозојске до кватарне) и различитог геохемијског карактера (у распону од киселих до ултрабазних) (Nikić, 2008). Геохемијски, односно минерални састав фракција је одраз литолошког састава слива, кроз хетероген. Могућа велика различитост фракција у заплаву по бројним карактеристикама одраз је сложености (геолошког) рада самог водотока, који се изражава кроз ерозију различитих литолошких јединица, транспорт продуката распадања и њихово акумулирање у виду заплава (Nikić i Pavlović, 2012).

Цео заплав је невезана, растерезита стенска маса, интергрануларне порозности, суперкалпиларног типа. У заплаву не постоји класификација материјала према крупности. На истом месту може бити таложен сав донети нанос који чине фракције различите величине, од блокова ву- чених по дну корита бујице до најситнијих фракција. Често се преко ситног материјала таложе крупнији блокови, донети великим водом изражене кинетичке енергије. Такође, преко крупнијих комада наноса може доћи до талођења веома ситних фракција.

Заплав као интергрануларна порозна средина представља стенску масу, медиј чије су поре испуњене водом или ваздухом. У подини и у боковима заплава обично се налази мање порозна стенска маса и тиме водонепропуштена средина. У материјалу заплава одвија се процес инфильтрације дотеклих површинских вода током целе године. Инфильтрација површинских вода се обавља дуж пора, а затим под дејством гравитације дуж њих се одвија филтрација вода према дубљим деловима заплава. У профилу заплава врши се акумулирање вода, попуњавањем пора на потезу од подине према површини. На тај начин формира се јединствено подземно врело тело, издан, збијеног, односно фреатског типа, са слободним нивоом (Nikić i Pavlović, 2012).
У хидрогеолошком профилу заплава постоји изданска и надизданска зона. Њихове висине су у зависности од годишњег доба, хидрогеолошког стања, количина вода које дотичу, просторне геометрије заплава и техничких карактеристика преграде, посебно барбокана. Максималан ниво подземних вода у је у периоду поводња, а минималан у рецесионом периоду. Област распрострањења издане се подунара са распрострањењем заплава на потезу од преграде па до најузводније коте заплава. Посматрано у целини, заплав представља јединствену хидрогеолошку средину, која се може шематизовати као једнослојевита порозна средина, у чијој подини и боковима је водонепропуспна средина. Главни извор прихрањивања издане јесу воде површинског тока који противе преко заплава, док су минималан значај атмосферске падавине. Количине вода које дотичу водотоком су променљиве у току времена и у зависности су од годишњег доба. Због хидрогеолошких карактеристика заплава, воде водотока и издане су све време, у директној хидрауличкој вези (Nikić i Pavlović, 2012). Дренирање издане врши се истицањем кроз барбокане или преливањем преко преграде, док је ефекат евапорације на губитак подземних вода из заплава значајан.

Хидрогеолошки параметри значајни за процес филтрације и пронос материје подземним водама су порозност, коэффицијент филтрације и геометрија порозе средине (Josić i Pavlović, 1985). Као последица услова седиментације материјала у заплаву, просторни распоред фракција различитог грамолетријског састава израједио је неуједначен, тако да су порозност и водопропусност материјала у заплаву веома хетерогени. За процес филтрације од значаја су хидраулички међусобно повезане суперкапиларне поре дук којих се под дејством гравитације одвија кретање слободних подземних вода. Велики распон грамолетријског састава заплава има за последицу различитост величине пора. Због тога, дуж њих се може одвијати ламинарни и турбулентни режим филтрације. Губитак енергије тока на силе тренга током кретања честица подземних вода дуж пора, израђен кроз коэффицијент филтрације је у широком распону вредности. Вредност коэффицијента филтрације застора јако је хетерогена како у хоризонталном тако и у вертикалном смеру (Kx ≠ Ky ≠ Kz).

Код издане у заплаву, струјање подземних вода је у условима са слободним нивоом. Филтрациони ток је у функцији градијента нивоа слободне водне површине према прегради, а пропагација промене нивоа у простору је различита. С обзиром на то да су услови храњења издане и карактеристике заплава променљиве и да се брзина кретања подземних вода мења у свакој тачки простора и у времену, струјање је нестационарно (Josič i Pavlović, 1985). Како је количина вода која се акумулира у заплаву у смеру x, y и z. једнака разлици између количине дотеке и истеке воде за неко време (Δt), описују се једначином континуитета у облику (1):

\[ \frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial p}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( T \frac{\partial p}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( T \frac{\partial p}{\partial z} \right) = \varepsilon \frac{\partial p}{\partial t} - q \]

где је: П-пијезометарски ниво из издани (L); T-коэффицијент трансмисибилности (LT⁻¹); ε-специфична издашност издани (-); q-дотицај воде у издани по јединици површине (LT⁻¹); t-време (T).

Интергрануларна средина заплава представља природни филтер који доприноси побољшању квалитета вода инфильтрираних из водотока. Кретањем дуж пора подземне воде су под дужим или краћим утицајем различитих процеса “масозмене” и “масопреноса”. Процеси, који филтрационом воде кроз порозну средину могу допринети побољшању квалитета, релативно су бројни. Генерално, то су процеси: преносење растворене материје (конвенција, дисперзија, дифузија), пренос материје из чврстог фазе у раствор (десорпција, растварање фракција и прелазак у раствор), прелазак материје из течне фазе на фракције интергрануларног матрикса засипа (физичко сорбирање, хемијско сорбирање, талоњење), разгрдање материје (биодеградација, радиоактивно распадање, оксидацио-редукцијони процеси изван процеса биолошке деградације), евангорација (Filipović i Vujišanović, 1982).

Међутим, у зависности од геохемијског састава фракција, поред побољшања квалитета вода, може доћи и до погоштања квалитета због...
растварања елемената који учествују у грађи фрагмената (нпр. гвожђе, манган и други).

Предности коришћења подземних вода из заплava за потребе водоснabdевања

Изворишта у заплаву јако су слична извориштима у алувијалним творевинама, односно типу изворишта са инфильтрацијом речних вода кроз инфильтрационе басене.

Значајне карактеристике сваког изворишта вода јесу количине квалитетних вода које се из изворишта могу добити и стабилност тих количина током експлоатације (Lukić, 2014). Капацитет изворишта утврђује се у односу на његову минималну издацију, дефинисану током рецесионог периода (Filipović, 1980). При томе, код врела и извора каталираних за водоснabdевање, осцилација између минималне и максималне издације може бити у распону до 1:10, или већа. У том светлу трбаже посматрати и стабилност изворишта из заплава.

Капацитет изворишта из заплава условљен је величином (масом) заплава, количинама вода које дотичу на заплав, локалним хидрогеолошким условима у оквиру заплава, типом водозахватног објекта, величином биолошког минимума који је законска обавеза за протицај низводно од преграде. Значајно повољнији услови за формирање изворишта су код водотока са сталним протицајем и пространим и моћним заплавом. Скромније су могућности код водотока који у рецесионом периоду пресушују.

Насељена места и индустриски погони обично се не налазе уздоњо од заплава. Због тога је квалитет воде које дотичу на заплав релативно повољан. Ово је јако значајна разлика у односу на изворишта у алувијалним срединама, с обзиром на то да се насељена места и индустриски погони углавном налазе поред река, да је на алувијалним равинама интензивна пољопривредна производња, и да су водотокови реколијенти (пријемници) комуналних и индустриских отпадних вода.

Квалитативне карактеристике вода за потребе водоснabdевања становништва неопходно је да буду у потпуности према правилицима који ову област уређују. Квалитет вода из заплава зависи од квалитета вода које дотичу и хидрогеолошким карактеристикама заплава. Процесом филтрације кроз заплав долази до побољшања квалитета подземних вода, у односу на водоток. За разлику од издане у алувијалим срединама, осцилација квалитета подземних вод из заплава су обично мале. Могу бити изражене током периода великих вода, у трајању до па реда. Престанком периода повођа, квалитет је опет у домену уобичајеног. Утицај великих вода на квалитет подземних вода из заплава, може се решавати типом водозахватног објекта. Прогнозни квалитет вода из заплава је такав да њихов технолошки третман за потребе водоснabdевања, може бити на нивоу дезинфекције.

Економски параметри који се односе на формирање изворишта у заплаву јако су повољни у поређењу са другим видовима изворишта. Ова повољност се може сагледати поређењем финансијских средстава искажених кроз инвестициону вредност изворишта и експлоатационе трошкове. Само постојање неког вида водног ресурса за потребе водоснabdевања представља изузетно велику вредност коју је финансијски тешко исказати. Реална економска предност изворишта у заплаву, у односу на друге видове изворишта, огледа се у издавању мањих финансијских средстава за отварање изворишта, његову експлоатацију и одржавање. Додатна повољност огледа се у коришћењу већ изградених објеката (преграда) и формираног заплава, транспорту воде до потрошача гравитационим језером, захваћени воде су у оквиру подземне акумулације, због чега су мале димензије зоне санитарне заштите. Простор уздоњо од заплава није опервечен антропогеним загађењима и тиме је технолошки процес обраде вода минималан.

Штетни ефекти на бујичну преграду, услед формирања изворишта у заплаву, нису очекивани. Постављањем одговарајућег типа водозахвата у заплаву доприноси се обарању нивоа подземних вода, а тиме и до смањења хидростатичког притиска на преграду. Водозахватни објекат у заплаву може преузети улогу дренажних отвора у телу преграде (барбокана).
ЗАКЉУЧЦИ

Планским документима који разматрају проблем решавања водоснабдевања становништва на простору Србије предвиђена је изградња скупих регионалних система. Међутим, реално је да сви предвиђени системи неће бити изградјени у блиској будућности. Оваквом ситуацијом посебно су погођене локалне заједнице у брдско-планинским подручјима, тако да многа села немају решено водоснабдевање. Ово је вероватно један од разлога који доприноси забринувајућем тренду исељавања становништва са брдско-планинских простора.

Преграде на бујичним водотоковима се граде на хипсометријски вишим деловима терена са циљем да штите од бујичних поплава људе и њихова добра, на низводном делу слива. Узводно од преграде, наталожен ерозиони материјал заплава представља интегралну порозну средину, односно медин, у којем дође до акумулирања подземних вода и формирања издан и збијеног типа са слободним нивоом. Формирана акумулација подземних вода у заплаву обично је повољних квалитативних карактеристика, са аспекта водоснабдевања становништва.

На брдско-планинским просторима где има потреба за водом и где постоје услови за захватања подземних вода из заплава, препоручује се њихово каптиране за потребе водоснабдевања становништва. На тај начин, бујичне преграде поред основне намене задржавања ионоса, могу имати још једну значајну улогу, а то је водоснабдевање становништва подземним водама из заплава. Штетни ефекти на бујичну преграду, услед формирања водозахватног објекта у заплаву, се не очекују.

Погодности коришћења подземних вода из заплава за потребе водоснабдевања огледају се у следећем:

- Потребна финансијска средства за стављање заплава у функцију водоснабдевања, релативно су скромна.
- Потенцијал природног пречишћавања подземних вода филтрацијом кроз заплава јако је изражен и доприноси побољшању улазних параметара квалитета вода у знатно повољнији излазни квалитет вода из заплава.
- Потребне су релативно мале зоне санитарне заштите изворишта, јер се слива подручје обично налази изван зона антропогене и индустриске активности, при чему је водно тело испод површине терена, у оквиру интерграналне порозне средине.
- Преграде и заплави се налазе релативно близу, у односу на потенцијалне кориснике вода.

Подземне воде из заплава су водни ресурс који се може користити за потребе водоснабдевања локалне заједнице у случају:

- када се техничком анализом утврди да функција преграде неће бити угрожена постављањем водозахватног објекта и коришћењем подземних вода из заплава,
- када не постоје друге могућности, односно други водни ресурс који се може употребити за водоснабдевање,
- када се утврди да је техно-економски повољнији варијант, од неког другог начин на решења водоснабдевања,
- када су подземне воде из заплава повољних квалитативних карактеристика са аспекта водоснабдевања становништва.

Напомена: Истраживање је реализовано у оквиру пројекта евиденциони број 37008, (Програм ТР), финансираног од стране Министарства за науку и технолошки развој.
FUNCTION OF CHECK DAM AGGRADATION IN LOCAL WATER SUPPLY OF MOUNTAINOUS AREAS

Dr. Zoran Nikić, full professor, University of Belgrade - Faculty of forestry
Dr. Ratko Ristić, full professor, University of Belgrade - Faculty of forestry
Nenad Marić, PhD, University of Belgrade - Faculty of forestry
Vukašin Milčanović, BSc, University of Belgrade - Faculty of forestry
Siniša Polovina, MSc, University of Belgrade - Faculty of forestry
Ivan Malušević, MSc, University of Belgrade - Faculty of forestry

Summary: Check dams are built to control erosion processes and torrential floods. In Serbia, legally binding documents, VOS (2002) and PPRS (2010), provide the concept for the water supply of the population and industry by regional systems for which water is provided by building high dams and formation of reservoirs. With this concept, it is often not possible to meet the needs of local communities in mountainous areas. In order to contribute to solving the water supply problems of these mostly poor villages, research was conducted on the possibility of using check dam aggradation groundwater for this purpose. Field investigations and analysis of project documentation for numerous check dams and aggradations in Serbia were carried out. Potential quantities and quality of groundwater in the aggradations were analyzed as a resource for the water supply of the population. The results of the research indicate very favorable possibilities of the aggradations for the accumulation of groundwater in the form of unconfined or phreatic aquifer with a free water table, in quantities that can be used for water supply.

It was stated that: 1) under favorable conditions, with check dams on watercourses with constant flow and large-scale aggradations, there is a possibility of accumulating sufficient quantities of groundwater as a resource for water supply, 2) improving the quality of infiltrated waters by the process of filtration through intergranular porous media of the aggradation, and reaching the level of water supply quality, and 3) favorable economic parameters for opening the source at the aggradation, compared to other types of water sources. The possibility that check dams, in addition to their traditional role, could be used for local water supply facilities was also highlighted.

Keywords: torrent; check dam; aggradation; groundwater; water supply.

INTRODUCTION

In Serbia, the water supply of the population and industry is regulated by the following two main documents: Vodoprivredna osnova Republike Srbije (VOS, 2002) and Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine (PPRS, 2010). By these documents it is scheduled for the water supply of the population and industry at the territory of Serbia to be solved by the construction of regional systems composed of high dams and water reservoirs. It is planned that the regional systems, in addition to already built 12 high dams, consist of 33 more high dams and reservoirs, which have yet to be built.

By the legalization of the concept of water supply, water users are integrated into regional systems. There are significant objections to the adopted concept of water supply, including oversized water consumption rates and unrealistic demographic projections from the 1970s and 1980s, which resulted in favoring the construction of surface reservoirs over the other water resources (Dokmanović and Nikić, 2015).
FUNCTION OF CHECK DAM AGGRADATION IN LOCAL WATER SUPPLY OF MOUNTAINOUS AREAS

VOS and PPRSs concept of building regional water supply systems has put the local communities of mountainous areas at a disadvantage.

It is well known that the villages in the mountainous areas are economically poor, composed mainly of elderly households and characterized by a distinct trend of migration.

There are many reasons for this situation. One of the reasons is the absence or very bad condition of the road, water supply, and electrical infrastructure. Therefore, since they were for years mostly left to themselves, the inhabitants of the mountainous villages started migrating to areas with better living conditions.

As the water supply strategy foreseen by the VOS and the PPRS will not be realized soon, local communities in the mountainous areas must try to solve the problem themselves.

Some settlements with natural resources and economic power have tapped the springs or dug wells and that way conducted water to their households. On the other hand, residents of numerous mountainous areas continue to draw drinking water in the traditional way from nearby springs or wells.

In this paper, based on local experiences and knowledge, an attempt is made to make recommendations that can be of use in planning, designing and solving problems of water supply in rural areas. The initial idea was that the people of mountainous areas would receive drinking water with as little investment as possible.

SUBJECT OF STUDY

In the mountainous areas of Serbia, in a period between 1907 and 2018, numerous check dams were constructed to control erosion processes and torrential floods. Torrential check dams are objects with a total height of 5 to 15 m, constructed transversely in a torrential stream waterbed, with a range of ten to tens of meters (Ristic et al., 2012). Their main purpose is the retention of sediments, stabilization of banks, the elevation of the longitudinal profile of a torrent bed and mitigation of the destructiveness of torrential floods.

Over time, at many check dams, the space provided to retain sediments is completely filled with deposited material. That way, aggradation is formed upstream of the check dam. The torrential aggradations represent the artificial accumulation of different grain size and lithology material, brought by waters from the watershed area and deposited upstream of the check dam (Kostadinov, 2008). The size of the body (mass) of torrential aggradation depends on the construction characteristics of the check dam and the morphological characteristics of the waterbed, upstream of the check dam. In the case of a completely filled reservoir space, the water from the watershed area is flowing over the spillway or through the weir overflow of the check dam. In this case, under favorable conditions, groundwater accumulates at the aggradation.

The quantities of groundwater that can be accumulated depend on the technical characteristics of the check dam, the size, and characteristics of the aggradation, and the hydrological condition of the watercourse.

Groundwaters accumulated at the aggradation are considered as a potential water resource that can be used for the water supply of the mountainous villages’ population.

The subject of this paper is the original idea (which has not been presented or analyzed so far), that the problem of providing drinking water to the population of mountainous areas can be solved by using groundwater from torrential aggradation formed by the construction of a check dam in the torrential watercourse. This way, under favorable conditions, already constructed, or about to be constructed, torrential check dams, in addition to their primary role, acquire another significant function in the field of water supply.

MATERIALS AND METHODS

An analysis of the characteristics of aggradations formed upstream of check dams in torrential watercourses was conducted in the territory of Serbia. Attention was paid to the check dams with completely filled reservoir spaces. Characteristics of the aggradation, lithological composition, and grain size of particles were analyzed, as well as their spatial distribution in aggradation as the medium in which the filtration and accumulation of
groundwaters take place. At the check dams, the condition of weir overflows and their function during different hydrological periods were examined, as well as the role of the watercourses, on which the aggradation was formed, the aquifer recharge during the high waters and in the recession period. Check dam construction projects were analyzed, with a focus on the morphology of torrential beds and reservoirs, as well as the granulometric characteristics of the material at the aggradation.

Reconnaissance in the field made it possible to get acquainted with the condition of the check dams, the size of the aggradations, the characteristics of fractions at the aggradations, the flow of the watercourses through the aggradations and more.

The analysis of the collected field data was performed. A synthesis of the obtained results was carried out, on the basis of which certain conclusions and recommendations were made. They relate to the possibilities of aggradation groundwater use for the needs of water supply to a number of users in mountainous villages.

RESULTS AND DISCUSSION

Groundwater in the aggradation

There are several thousand check dams in Serbia. They were built commonly in the mountainous areas (upper and middle portion of the basins), on perennial and intermittent streams characterized by the erratic - torrential character of the hydrological regime (Kostadinov, 2008).

The construction of the check dam disrupts the dynamic equilibrium of the stream (Nikić, 2008). Since torrential streams are characterized by the erratic - torrential character of the hydrological regime (Kostadinov, 2008).

The construction of the check dam leads to the deposition of the material upstream from it. The main consequence of the check dam construction and formation of aggradation is the reduction of the stream velocity and kinetic energy, and consequently, its capacity for sediment transport. Sometime after check dam construction, the upstream accumulation area will be filled with sediment material. The rate of deposition and material properties depend on numerous drainage basin features (level of forest cover, climatic, hydrological, geomorphological, geological, anthropogenic factors).

Upstream of the check dam, the suspended load and bedload form the aggradation from the bottom to the overflow, whose height corresponds to the check dam height. The amount of material and its features will depend on the check dam dimensions, the bed morphology, the basin lithology, the amount and intensity of precipitation, the frequency of torrential floods, the presence of vegetation, the dimensions of the weir overflow and other elements. In general, the aggregations are elongated and relatively narrow shaped, rarely exceeding a height of 10 m in the zone of check dam (or in some local river bed depression) (Figure 1). Since there are no general rules for the deposition, considering the size of the particles several types of deposits may be formed. The largest particles of deposited material in the form of blocks and debris can reach the size of several meters. These are commonly deposited in the upstream portion of the aggradation, although depending on the nature of the torrent, basin features and the shape of the accumulation area, the blocks can be deposited within the entire aggradation, up to the zone of the check dam. The finer sediment particles are transported furthest along the aggradation, filling the space and the pores between larger particles within the entire aggradation up to the check dam itself. The aggradation material is unconsolidated, angular-shaped, poorly abraded with sharp edges. The grain size of the aggradation material ranges from blocks and debris to sand and clay particles.

The deposited material originates from the entire catchment area upstream of the check dam. The sediment particles can originate from igneous, sedimentary and metamorphic rocks, different stratigraphy (Paleozoic to Quaternary) and geochemical character (acidic to ultrabasic) (Nikić, 2008). The geochemical or mineralogical composition of the material ranges from uniform to heterogeneous, as a consequence of the lithology of the catchment area. The diversity of sediment properties is a consequence of the complex geological function of the stream: the erosion of different lithological units, transport of weathered material and its deposition in the aggradation (Nikić and Pavlović, 2012).
The aggradation is an unconsolidated rock mass with intergranular porosity of a super-capillary type. There is no classification of material by the size. The different-sized material, from the blocks to the finest particles can be deposited at the same place. Due to the kinetic energy of high waters, the blocks are often deposited over finer sediments. In addition, very fine sediments can be deposited over larger ones.

The aggradation as an intergranular porous media is a rock mass with pores filled with water or air. The less porous and permeable material is usually located at the bottom and flank of the aggradation. The infiltration of surface water through the aggradation occurs during the entire year. Due to gravity, the infiltration of surface water occurs through pores towards the deeper parts of the aggradation. Within the cross-section of the aggradation, the water fills the pores from the bottom to the land surface. Thus, a groundwater body, an unconfined or phreatic aquifer with a free water table is formed (Nikić and Pavlović, 2012).

From the hydrogeological standpoint, the aggradation cross-section consists of a saturated and unsaturated zone. The vertical distribution of these zones depends on the hydrological season, the amount of infiltrated water, the geometry of aggradation, and the technical properties of the check dam, especially the weir overflow. The water table is the highest during the wet period and the lowest during the recession period. The aquifer geometry corresponds to the geometry of aggradation (from the check dam to its most upstream section). The aggradation represents a hydrogeological system, which can be schematized as a single-layer porous media with impermeable bottom and flank boundaries. The main source of recharge is the flow of surface water above the aggradation, and the recharge from the precipitation is secondary. The amount of water in the stream varies over time and depends on the season. As a consequence of the hydrogeological properties of the aggradation, the stream and aquifer are directly hydraulically connected (Nikić and Pavlović, 2012). The aquifer drains through the weir overflow or overflow above the check dam, while the impact of evapotranspiration is negligible.

Hydrogeological parameters that govern groundwater filtration and transport are porosity, hydraulic conductivity, and geometry of porous media (Josipović, 1985). As a consequence of conditions of deposition, spatial distribution of different grain size particles is considerably nonuniform. Thus, the porosity and permeability of sediments in the aggradation are very heterogeneous. The hydraulically interconnected super-capillary pores can be considered as crucial for the movement of groundwater due to gravity. The wide particle size ranges of deposited material results in a diverse size of pores. Therefore, a laminar and turbulent flow regime can occur. The loss of energy on the friction forces during the movement of groundwater through porous media, expressed by the hydraulic conductivity, ranges considerably. The hydraulic conductivity values are considerably heterogeneous both horizontally and vertically (Kx ≠ Ky ≠ Kz).

Figure 1. Check dam and aggradation on the Čaďavica River, Jadar Basin, West Serbia
The accumulation of groundwater formed within aggradation is an unconfined or free water table aquifer. The groundwater flow movement is a function of the water table gradient towards the check dam, while the variations of the water table are spatially diverse. Since the aquifer recharge conditions and the material properties are diverse, the flow velocity changes both spatially and temporally causing the nonstationary groundwater flow (Josipović, 1985). The amount of water accumulated in the aggradation (x, y, z direction) that equals the difference between the inflow and outflow of water over time (∆t) is described by the following continuity equation (1):

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( T \frac{\partial \Pi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left( T \frac{\partial \Pi}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left( T \frac{\partial \Pi}{\partial z} \right) = \varepsilon \frac{\partial \Pi}{\partial t} - q$$

where $\Pi$ is a piezometric head (L), $T$ is a coefficient of transmissibility (L$^2$T$^{-1}$); $\varepsilon$ is a specific yield (-), q is a water inflow per unit area (LT$^{-1}$); t is time (T).

The aggradation as an intergranular natural filter contributes to the improvement of the quality of infiltrated water. The groundwater movement through porous media is influenced by different processes of “mass transfer” and “mass transport”. The processes which, due to the filtration through porous media, contribute to the improvement of water quality are numerous. Thus, these processes are: solute transport (convection, dispersion, diffusion), mass transfer from solid phase to solution (desorption, dissolution of fractions into solution), transfer from solution to aquifer matrix (physical sorption, chemical sorption, precipitation), decomposition of matter (biodegradation, radioactive decay, oxidation-reduction processes excluded from the biological degradation), evaporation (Filipović and Vujasinović, 1982). However, depending on the sediment geochemical composition, the dissolution of different chemical elements (e.g. iron, manganese, and others) may lead to the deterioration of the groundwater quality.

The advantages of the utilization of groundwater accumulated in the aggradation for the water supply

The groundwater sources in the aggradation are very similar to the sources in the alluvial sediments, and the sources with infiltration basins.

The important features of the source are the quality and amount of tapped water, and their long-term stability during the exploitation (Lukić, 2014). The capacity of a source is determined considering its minimum yield, during the recession period (Filipović, 1980). The variation between the minimum and maximum yield for the wells and springs tapped for water supply may be up to 1:10 or greater. The stability of the groundwater sources in the aggradation should also be considered in this manner.

The capacity of the groundwater source in the aggradation is characterized by the size of the aggradation, the amount of flowing water, local hydrogeological conditions, properties of the material, the water tapping object types, the legally obligated minimum environmental flow downstream of the check dam. The perennial streams with extensive and deep aggradations are considerably more favorable for the formation of groundwater sources. The streams that dry up in the recession period provide modest possibilities for the formation of groundwater sources.

Settlements and industries are not usually located upstream of the aggradation. Therefore, the quality of the aggradation inflow water is relatively favorable. This is considerably different compared to the alluvial sources since settlements and industries are commonly located along rivers. The agricultural production is intensive on alluvial plains, while the alluvial streams are common recipients of municipal and industrial wastewater.

The quality of water used for the population water supply needs to meet the regulatory criteria. In the case of the water from the aggradation, it depends on the quality of the inflow water and the hydrogeological properties of the aggradation. Compared to the surface water, the filtration through the aggradation leads to the improvement of groundwater quality. Unlike the alluvial aquifers, the variations of the quality characteristics of groundwater from the aggradation are commonly low. These variations can be emphasized during high waters, with a duration of up to several days. At the end of the flood period, the quality of water returns to its normal level. The impact of high waters on the quality of groundwater from the aggradation can be addressed using the adequate type of water tapping object. It can be
expected that disinfection is the only technological treatment required before the use of groundwater from aggradation for the water supply.

Compared to other types of groundwater sources, the formation of sources in the aggradation is considerably economically advantageous. This advantage can be evaluated by comparing the investment and the operating costs for the source. The water as a resource for the water supply has a value that is difficult to express financially. Compared to other types of sources, the economic advantages of the aggradation sources are lower costs of its opening, exploitation, and maintenance. The additional advantage is that water is tapped from the underground reservoir with narrow sanitary protection zones and transported to consumers by gravity, from the existing check dam and aggradation. The areas upstream of the aggradation are commonly not threatened by anthropogenic pollution, and therefore the technological treatment of water is minimum.

Due to the formation of sources in the aggradation, the negative effects on check dams should not be expected. The construction of appropriate types of water tapping objects contributes to the lowering of the water table, and thus to the reduction of hydrostatic pressure on the check dam. The water tapping objects in the aggradation can have the same function as the weir overflow.

CONCLUSIONS

The regulation plans for the public water supply in Serbia envisage the construction of expensive regional water supply systems. However, it is not realistic that all planned systems will be built soon. The communities in the mountainous areas are particularly affected by the fact that many villages are still without appropriate water supply. This situation probably contributes to the migration of the population from mountainous areas. Considering this “water reality”, inhabitants of these areas are forced to seek alternative solutions.

The check dams on torrential streams are constructed in higher parts of the terrain, to protect people and their property in the downstream parts of the basin. Upstream of the check dam, the material deposited within the aggradation forms intergranular porous media with an unconfined or free water table aquifer. The groundwater accumulation formed in the aggradation has commonly favorable qualitative characteristics for the water supply of the population.

The tapping of groundwater from the aggradation is suggested for the water supply of the population in the mountainous areas with water scarcity and where there are conditions for the tapping of groundwater. Thus, in addition to their main role in sediment retention, check dams can have another function for water supply by groundwater from the aggradation. The negative effects on the check dam, due to the construction of water tapping objects in the aggradation, should not be expected.

The advantages of the utilization of groundwater from the aggradation for the water supply are the following:

- The financial resources needed for establishing this type of water supply system are relatively modest.
- The potential of groundwater natural purification by filtration through the aggradation is considerable and contributes to the improvement of water quality (from the inflow to more favorable outflow).
- Relatively narrow sanitary protection zones are required, since the catchment area is usually outside the anthropogenic and industrial impact, with the groundwater body below the surface of the terrain within the intergranular porous media.
- Check dams and aggradation are located in the relative vicinity of potential users of water. Groundwater from the aggradation as a resource for the water supply of local communities can be used in the following cases:
  - the technical analysis has confirmed that the function of the check dam will not be threatened by the construction of a water tapping object and the use of groundwater from the aggradation,
  - there is no other water resource which can be used for water supply,
  - the feasibility analysis has confirmed that this is more economically advantageous compared to other water supply options.
groundwater from the aggradation has favorable qualitative characteristics for the water supply of the population.

**Note:** This study was carried out under the Project No. TR 37008, granted and funded by the Ministry of Science and Technological Development of Serbia.

**ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES**

Dokmanović P., Nikić Z. (2015): Analiza (ne)održivosti aktuelne strategije vodosnabdevanja u Srbiji, Tehnika, Rudarstvo, geologija i metalurgija, br. 3, (433-441).

Filipović B. (1980): Metodika hidrogeoloških istraživanja I, Naučna knjiga, Beograd, (439).

Filipović B., Vujasinović S. (1982): Zaštita podzemnih voda, Univerzitet u Beogradu Rudarsko-geološki fakultet, Beograd, (358).

Josipović J. (1985): Geologija i hidrogeologija, Univerzitet u Novom Sadu Poljoprivredni fakultet, Novi Sad, (462).

Kostadinov S. (2008): Bujični tokovi i erozija. Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (505).

Lukić D. (2014): Osnove menadžmenta voda, Udruženje za tehnologiju voda i sanitarno inženjerstvo, Beograd, (453).

Nikić Z. (2008): Karakter kvaliteta voda veštakih akumulacija za vodosnabdevanje u zavisnosti od geološke građe terena, Zbornik radova: Savremene tehnologije za održivi razvoj grada. Banja Luka, (443-450).

Nikić Z., Pavlović R. (2012): Hidrogeologija sa geomorfologijom. Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (407).

Ristić R., Malošević D. (2011): Hidrologija bujičnih tokova. Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, Beograd, (223).

Ristić R., Kostadinov S., Radić B., Trivan G., Nikić Z. (2012): Torrential Floods in Serbia – Man Made and Natural Hazards, 12th Congress INTERPRAEVENT 2012, Proceedings, Grenoble, France, (771-779).

2002: Vodoprivredna osnova Republike Srbije, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 11/2002, Beograd.

2010: Zakon o prostornom planu Republike Srbije od 2010. do 2020. godine, “Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 88/2010, Beograd.

© 2019 Authors. Published by the University of Belgrade, Faculty of Forestry. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)